

# **Overijssel bereid meer bewoners verzakte huizen aan kanaal te compenseren**

de Volkskrant

16 november 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Ten Eerste; Blz. 8

**Length:** 529 words

**Byline:** PIETER HOTSE SMIT

**Highlight:** Met nog eens grofweg 15 miljoen euro en betere begeleiding voor gedupeerden hoopt de provincie Overijssel het vertrouwen van bewoners langs het Kanaal Almelo-De Haandrik terug te winnen.

**Body**

Na baggerwerkzaamheden tussen 2011 en 2016 kwamen ruim vierhonderd schademeldingen binnen, maar veel gedupeerden zijn niet of halfslachtig gecompenseerd. 'We begrijpen dat het vertrouwen in een goede afhandeling is beschadigd', zegt gedeputeerde Martijn Dadema (GroenLinks). Hij wil een 'bestuurlijk kopstuk' van buiten de provincie aanstellen als contactpersoon voor gedupeerden.

Het wantrouwen ontstond nadat de provincie slechts een kwart van de schademeldingen - met name verzakkingen - had gerelateerd aan de baggerwerkzaamheden. De rest van de schade zou 'toeval' zijn geweest.

Toch trok de provincie Overijssel ook voor deze 'toevallige' schade de portemonnee. Toenmalig gedeputeerde Bert Boerman (ChristenUnie) zei hierover in de Volkskrant: 'Collega's in het land houden hun hart vast doordat we dit zo doen. Want we vergoeden zaken die we niet verplicht zijn te vergoeden. Dat kan een precedent scheppen.' Omwonenden herkenden zich niet in Boermans beeld dat de provincie genereus met de schademelders omging. Integendeel, in de praktijk zagen veel tot wanhoop gedreven bewoners een provincie die slechts een deel van de schade vergoedde, met als gevolg dat huizen niet meer in hun oude staat te herstellen waren.

In de aanloop naar de Statenverkiezingen van 15 maart beloofde de BBB in Overijssel het anders te zullen aanpakken: niet alleen de huizen, maar ook het vertrouwen in de overheid van de bewoners langs het Kanaal Almelo-De Haandrik diende te worden hersteld.

Na het aantreden van de nieuwe coalitie in Overijssel, onder leiding van de BBB, werd voormalig staatssecretaris Mona Keijzer aangesteld om de schadeafhandeling te onderzoeken. In haar rapport schreef Keijzer dat het vertrouwen alleen hersteld kan worden als 'bestaande schades zoals beloofd worden hersteld'. Dat moest volgens haar 'snel, duidelijk en menselijk' gebeuren.

Met de toezegging van betere begeleiding en meer geld meent de provincie de adviezen van Keijzer op te volgen. Ook gaat de provincie bij schadeherstel 'niet moeilijk doen over kleine wensen' en kunnen circa vijftig huishoudens die te laat waren met schade melden dit alsnog doen. Later dit jaar stemt de Provinciale Staten over het voorstel van gedeputeerde Dadema.

De bewoners langs het kanaal zijn voorzichtig positief over de provincieplannen. 'We zijn blij dat we weer in goed contact staan met de provincie', zegt Harry Broekhuizen van Stichting Kant Nog Wal. 'We vragen ons wel af of de financiële bijdrage genoeg is.' Om het hele gebied te herstellen, denkt de stichting dat 110 miljoen euro nodig is.

Broekhuizen wil ook nog steeds 'de onderste steen boven' over de besluitvorming rond het uitbaggeren van het kanaal.' Het besluit tot het uitdiepen en verbreden van de zijtak van het Overijssels Kanaal, om het toegankelijk te maken voor grotere schepen, lijkt destijds een haastklus te zijn geweest. Meerdere gemeenten gaven in no time vergunningen af, terwijl er geen projectplan werd opgesteld en er geen nulmetingen werden gedaan.

13,5 tot 16,4 miljoen euro trekt de provincie Overijssel extra uit, boven op de 45 miljoen die al beschikbaar was om schades te vergoeden.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 8

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**Gemeenteraad negatief over reddingsplan voor Cobra Museum**

NRC.nl

november 16, 2023 10:31 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 467 words

**Highlight:** De gemeenteraad van Amstelveen ziet niets in het huidige reddingsplan voor het Cobra Museum, omdat de gemeente nog steeds de financiële risico’s draagt. Het college komt met een nieuw voorstel. „Door blijven modderen is geen optie”

**Body**

De toekomst van het noodlijdende Cobra Museum in Amstelveen is uiterst onzeker geworden. Een reddingsplan dat het museum voor moderne kunst van de ondergang zou moeten redden, is woensdagavond door een groot deel van de gemeenteraad als ondermaats bestempeld.

Een officieel besluit over het plan en de voortzetting van de gemeentelijke subsidie, die het museum hard nodig heeft om een faillissement te voorkomen, is in de raadsvergadering van woensdag nog niet genomen. Het college van burgemeester en wethouders, datal kritisch op het plan reageerde, zal nu met een voorstel komen waarover de raad op woensdag 29 november beslist.

Wethouder Herbert Raat (Cultuur, VVD) wilde nog niet vooruitlopen op wat het college gaat voorstellen. „Door blijven modderen is geen optie”, zei Raat gisteravond. Hij noemde het tijd om „hom of kuit” te geven. De wethouder sprak van een duivels dilemma: „Een faillissement kost ook geld, maar dan is er wel ruimte voor iets nieuws.”

De kritiek op het ‘masterplan’ van het museum is vooral dat de financiële risico’s opnieuw bij de gemeente worden neergelegd. Zo noemde raadslid Femke Lagerveld van coalitiepartij VVD de plannen „oude wijn in nieuwe zakken” en betwijfelde ze of het realistisch is om te verwachten dat het museum in de toekomst hogere bezoekersaantallen gaat trekken. Ook de andere coalitiepartners D66, PvdA en Goed voor Amstelveen waren teleurgesteld in de plannen.

In augustus werd bekend dat het Cobra Museum met ernstige financiële problemen kampt. Het college kondigde daarop aan de subsidie vanaf volgend jaar te willen stopzetten, omdat het niet om een incident ging. Vervolgens stond ondernemer en Quote500-miljonair Marius Touwen op, die voor een deel wilde bijspringen om ervoor te zorgen dat het museum niet dicht hoeft.

De gemeente stelde toen een besluit uit over het stoppen van de jaarlijkse subsidie van ruim een miljoen euro, om het museum en Touwen een laatste kans te geven om met een reddingsplan te komen. Dat plan werd woensdag in de raad besproken.

De Amstelveense Adviesraad Cultuur (AAC) gaf vorige week al forse kritiek op de plannen. „Het museum behoeft verfrissende nieuwe ideeën en meer ondernemingszin”, schreef de raad, die vindt dat de hand weer te gemakkelijk wordt opgehouden bij de gemeente. Een andere organisatie, bestuur en directie is essentieel, luidde het advies.

Touwen, die onlangs 2 ton aan het museum overmaakte zodat de salarissen van de medewerkers betaald kunnen worden, beantwoordde woensdag vragen van de raadsleden over het reddingsplan. De ondernemer stelde dat de gemeente structureel te weinig geld geeft aan het Cobra Museum. „Als Amstelveen belang hecht aan een volwaardig museum moeten er meer middelen beschikbaar komen.”

Het museumgebouw is eigendom van de gemeente, de collectie is van een stichting.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Factcheck: kunnen we migratie afkopen, zoals BBB beweert?**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 01:54 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 799 words

**Byline:** Dennis l'Ami

**Body**

In haar verkiezingsprogramma pleit de BoerBurgerBeweging (BBB) voor het afkopen van migratie. Maar kan dit wel? En zo ja, waarom zouden andere landen dat accepteren? De EU is immers gebouwd op onderlinge solidariteit, iets wat ook terugkomt in een nieuw Europees plan.

Deze factcheck is uitgevoerd in het kader van de gezamenlijke factcheckmarathon van het AD, de aangesloten regiotitels, Nieuwscheckers en Pointer (KRO-NCRV) in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. Bekijk hier alle factchecks.

Het korte antwoord op de eerste vraag: een Europese lidstaat kan binnen de nieuwe regeling niet doen wat de BBB voorstelt in haar programma. In de basis gaat dit plan juist uit van solidariteit onder lidstaten, en niet de last bij de een leggen, ten koste van een andere.

Een asielquotum van 15.000 , zoals BBB voorstelt, is dan ook op dit moment niet aan de orde, al moet daarbij worden aangetekend dat de onderhandelingen nog lopen. Volgens schema zouden de onderhandelingen in februari 2024 moeten zijn afgerond.

Het plan van BBB zou als volgt uitpakken voor de Nederlandse situatie: volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek kwamen er in 2022 46.460 asielzoekers het land binnen. Dit betekent, als we het plan van de BBB even aanhouden, van maximaal 15.000 verblijfsvergunningen, dat de opvang van 31.460 mensen moet worden afgekocht. Er vanuit gaande dat er de komende jaren evenveel asielzoekers naar Nederland komen, zou dit op jaarbasis 629.200.000 miljoen euro kosten. Ter vergelijking: vorig jaar was het prijskaartje voor de opvang van asielzoekers in Nederland zo’n 1,5 miljard euro.

Tot zover de kosten, de vraag of andere landen zouden accepteren tegen betaling vluchtelingen op te vangen staat nog open. ,,Hongarije wil dit waarschijnlijk niet. Polen heeft nu een nieuwe regering, dus dat is afwachten”, stelt Marlou Schrover, hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis, met speciale belangstelling voor migratie en diversiteit. Ze is verbonden aan de Universiteit Leiden.

Mensen laten zich niet tegenhouden

,,Wel is zeker dat Italië nu al grote problemen heeft met de opvang van vluchtelingen en die problemen zullen hierdoor niet kleiner worden. Dit neemt de oorzaak van migratie niet weg, dus het is zeer de vraag of dit gaat werken. Mensen laten zich niet tegenhouden. Het probleem wordt eerder verschoven.”

Italië lanceerde onlangs samen met Albanië een plan om asielzoekers op te vangen in dat laatste land. De regering van de Italiaanse premier Meloni probeert hiermee een verkiezingsbelofte in te lossen, door minder migranten in Italië toe te laten.

Het is de vraag of het afkopen van migranten ertoe zal leiden dat minder vluchtelingen naar Nederland komen, een belangrijk doel van de BBB. Het opleggen van beperkingen aan migratie levert weinig op, weet de hoogleraar. ,,Zeker gezien de cijfers van de laatste decennia. Een belangrijke historische vuistregel die we kunnen hanteren is dat het opleggen van beperkingen soms legale migratie vermindert, maar niet migratie als geheel. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat het door deze maatregel anders zou gaan.”

Gewortelde kinderen

Ze vergelijkt de huidige situatie met die tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië, in de jaren negentig. ,,Daar kwamen vooral gezinnen vandaan, net als nu uit Oekraïne. Zolang het ergens onveilig is, blijven mensen komen. Daar verandert zo’n regeling niets aan, mensen laten zich niet sturen.”

Een goede illustratie van die stelling is het feit dat mensen die hier eenmaal zijn, doorgaans het liefst hier blijven. ,,Eenmaal in Nederland blijft zo’n zeventig procent ‘hangen’, een derde gaat uiteindelijk terug naar het land waar het ooit vandaan kwam”, weet Schrover.

Dat is ook niet zo gek, zeker in het geval van gezinnen met kinderen die geworteld zijn op scholen en sportverenigingen, legt ze uit. ,,Als je dan de afweging moet maken tussen een onveilige omgeving voor je kinderen en een samenleving waarin ze het naar hun zin hebben, is de keuze voor een ouder snel gemaakt.”

Schrover blijft daarom sceptisch over de kans van slagen. ,,Je moet de oorzaken om te vluchten wegnemen, dat is de echte oplossing. Want zolang er een reden is om te vluchten, vluchten mensen.”

Henk Vermeer, kandidaat Kamerlid bij de komende verkiezingen en mede-oprichter van de BBBpartij, legt uit dat het plan om andere landen voor opvang te betalen er vooral is om naartoe te werken. ,,Tot er overeenstemming is in Europa, gaan we uit van het Dublin-akkoord. Zodra de nieuwe migratiedeal rond is, gaan we uit van die regeling.”

Conclusie

Het plan van BBB is op dit moment niet mogelijk. Waar Vermeer ervan uitgaat dat er naar een quotum kan worden toegewerkt, en het ‘afkopen’ van migratie daarop kan volgen, is dat in het Europese plan dat nu voorligt niet mogelijk.

**Load-Date:** November 21, 2023

**End of Document**



**'Jongeren worden niet gehoord en vissen dus achter het net'**

de Volkskrant

16 november 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Ten Eerste; Blz. 3

**Length:** 797 words

**Byline:** DYLAN VAN BEKKUM

**Highlight:** Klassiek campagnevoeren is vooral besteed aan de klassieke partijen. Maar wie, zoals jongerenpartij Lef, wil opvallen, moet tot hevigere middelen overgaan, weet lijsttrekker Daniël van Duijn.

**Body**

Interview Daniël van Duijn

Lijsttrekker Daniël van Duijn van jongerenpartij Lef liet de tien belangrijkste standpunten van de partij op zijn arm tatoeëren, als to-dolijst. Zondag was hij zichtbaar in de achtergrond van tv-programma Buitenhof en onderbrak hij de uitzending door een poster van Lef te laten zien en 'het klimaat is belangrijker dan Pieter Omtzigt' te roepen.

Ouderwets flyeren doet de partij niet, Lefs campagne bestaat louter uit campagnestunts. Dinsdag ging Van Duijn vrolijk door. Te gast in een uitzending van Ongehoord Nederland noemde hij de omroep 'de meest racistische omroep die je maar kunt bedenken'. Waarom móét en zal Lef de aandacht grijpen?

'Jongeren worden niet gehoord, niet serieus genomen en vissen in álle aspecten van de maatschappij achter het net', zegt Van Duijn (32). Zijn partij is voor kwijtschelding van de studieschuld van de 'pechgeneratie', een universeel basisinkomen, gratis openbaar vervoer en 0 graden opwarming van de aarde. 'Voor onze mentale gezondheid is het belangrijk dat iedereen stabiliteit heeft. Deze start van het leven verdienen we niet.'

Lef mikt op twee tot drie zetels, maar in de recentste peiling van I&O Research komt de partij nog niet aan een half zeteltje. Reden voor nieuwe actie.Woensdag voegden hij en zijn partijgenoten meerdere verkiezingsposters ('Heb lef, stem Lef') toe aan de collectie van het Rijksmuseum. Na een korte achtervolging zette de beveiliging de aspirant-Kamerleden het museum uit. Het 'kunstwerk' wordt nu geveild voor 25 miljard euro, 'de totale studieschuld van de pechgeneratie'.

Lef koos niet voor niets voor het Rijksmuseum, volgens Van Duijn 'het centrum van de culturele elite'. De partij wil alle minderjarigen een pas geven waarmee ze gratis kunnen sporten en naar musea kunnen. 'Dat financieren we door alle bestuurslagen in de culturele sector die de subsidies verdelen weg te halen en jongeren zelf te laten kiezen hoe de subsidies moeten worden verdeeld.'

**Stemgedrag**

Jongeren stemden bij de laatste verkiezingen veel op Denk of Volt. Maar van vertegenwoordiging kun je volgens Van Duijn niet spreken. 'Volt is voor kernenergie, maar als je een nieuwe generatie wilt opzadelen met de risico's van kernenergie- en afval, dan ben je niet goed bij je hoofd.'

Bovendien is Volt er volgens hem vooral voor 'theoretisch opgeleide, eurogezinde jongeren uit de stad'. Van Duijn gaf zelf kortstondig aardrijkskundeles op een vmbo-school. 'Die kinderen herkennen zich niet in Volt. Als je precair werk moet doen, ziet de wereld er heel anders uit.'

Volgens Van Duijn is het 'zo klaar als een klontje' dat er meer jongeren in de Tweede Kamer moeten komen. 'Jongeren voegen verbeeldingskracht toe aan de politiek en houden het simpel. De huidige Kamerleden maken alles onnodig complex.'

**Aandacht voor iedereen**

Van Duijn zegt zich voor álle jongeren in te zetten. 'We hebben één belang en we moeten onze generatie verenigen.' De lijst van Lef kent verschillende jongeren: van middelbare scholieren van 15 en 16 jaar tot alleenstaande moeders. 'Onze kandidaten hebben een studieschuld en wassen borden af voor 12 euro per uur. Er zitten social justice warriors bij, maar ook mensen die niets met woke hebben.'

Nieuwe partijen krijgen weinig media-aandacht, Pieter Omtzigts NSC daargelaten. 'Mag ik daar nog iets over zeggen? Wat een flauwekul kraamt hij uit, en iedereen loopt erachteraan. Hij wil het minimumloon niet verhogen, nou, dat is dé manier om jongeren boos te krijgen', aldus Van Duijn, die zelf een minimumloon van 18 euro per uur wil, en een referendum over het invoeren van een maximumloon. 'Omtzigt is oude wijn in nieuwe zakken, en dat door een oude zak. Wij willen voorkomen dat hij de grootste wordt.'

**DEZE VERKIEZINGEN HOPEN VIER NIEUWE PARTIJEN OP ZETELS**

In totaal doen er 26 partijen mee aan de verkiezingen, elf minder dan bij het recordaantal in 2021. Een deel daarvan zit al in de Kamer, of deed eerder tevergeefs een poging (soms onder een andere naam). Vier nieuwe partijen doen voor het eerst mee en hopen voor het eerst in de Kamer te komen. Behalve Lef zijn dit:

De 'antiglobalistische' partij Samen voor Nederland, met een omgekeerde vlag in het logo, wil 'echte democratie met een overheid die het volk dient'. Lijsttrekker Michel Reijinga was een prominent figuur in de protesten tegen het coronabeleid.

De Amsterdamse partij Nederland met een Plan wil 'meer kleur in de politiek' en hoopt vooral de Aziatische gemeenschap in Nederland een stem te geven. Ook moeten mbk'ers en zzp'ers volgens de partij een onvoorwaardelijk basisinkomen krijgen.

De PartijvdSport wil 'gezond gedrag belonen' en investeren in meer sportfaciliteiten. Lijstduwer is voormalig 'kroonprins van het Nederlandse voetbaltrainersgilde' Robert Maaskant.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 3

**Graphic**

Lef-lijsttrekker Daniël van Duijn plakt een 'kunstwerk' in het Rijksmuseum, om het te 'veilen' voor 25 miljard euro, 'de totale studieschuld van de pechgeneratie'.

Lef-werkje in het Rijksmuseum.

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**Factcheck: Volt heeft gelijk: de administratieve lasten voor leraren zijn hoog, verpesten hun werkplezier en kunnen lager**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 04:17 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 918 words

**Byline:** Inge Janse

**Body**

Volgens Laurens Dassen van Volt is een basisschooldocent 6,5 uur per week aan administratie kwijt. Hij zit daarmee iets hoger dan eerder onderzoek aantoonde, maar door het lerarentekort is de last sindsdien toegenomen. Ook zijn stelling dat docenten daardoor uitvallen en er minder animo is voor het vak, wordt bevestigd door experts en onderzoeken.

De uitspraak

,,Voor het lerarentekort moeten we in ieder geval zorgen dat de administratieve druk flink omlaag gaat. Leraren zijn nu 6,5 uur per week bezig met administratieve lasten.” Dat zei Laurens Dassen, lijsttrekker van Volt, op 7 november in Nieuwsuur.

Hij reageerde op een bezorgde docent die hem een vraag stelde: ,,Ik ben heel erg benieuwd hoe u de huidige leerkrachten wilt behouden. Dus hoe zorgt u ervoor dat ze op een fijne manier in het vak kunnen blijven staan?” Volgens een collega van haar is het met het lerarentekort namelijk niet vijf voor, maar vijf na twaalf.

De toelichting

In het verkiezingsprogramma (pdf) maakt Volt voor vijf sectoren melding van administratiedruk: in de kinderopvang, bij zorgaanbieders, voor buitenlandse bedrijven, bij ondernemers, en het onderwijs. Cijfers hoe groot die druk is, meldt zij niet.

De woordvoerder van Volt weet waar Dassen zich op baseert: het rapport ‘Tijdsbesteding leraren po en vo’ (pdf) uit januari 2017. Dit is geschreven door de Algemene Onderwijsbond (AOb), de vakbond voor onderwijzend, ondersteunend en onderzoekend personeel, van primair onderwijs tot universiteit. ,,Hierin staat staat dat leraren 5.7 uur per week aan administratieve lasten kwijt zijn. Hij had zich het getal alleen iets anders herinnerd dus zat er een halfuurtje boven.”

De analyse

Een halfuurtje erboven is - volgens het rapport in kwestie - wat positief verwoord. Ja, docenten in het primair onderwijs gaven aan dat zij 5,7 uur kwijt zijn aan administratie. Zij besteden daardoor 12 procent van hun tijd aan administratie. Maar bij het voortgezet onderwijs daalt dat al naar 4 uur. Dat komt omdat zij veel minder groepsplannen en rapporten hoeven te schrijven.

Maar dat was in 2017. We zijn inmiddels zes jaar verder, en het is er niet beter op geworden. Door de enorme tekorten aan leraren worden klassen samengevoegd. Hierdoor krijgen leraren nóg meer administratieve taken, stelt AOb-woordvoerder Floor de Booys. ,,Met zes uur per week zit hij er dus niet ver naast.”

Groepsbesprekingsvoorbereidingsformulier

Ongeacht het exacte aantal uren ervaren docenten de administratieve lasten als de belangrijkste oorzaak voor werkdruk. Toen NOS in 2017 hiernaar onderzoek deed, plaatste maar liefst tweederde van de zevenhonderd ondervraagde docenten het administratieve werk in de top-drie.

Bovendien lijkt er sprake van een Dutch Disease. Uit onderzoek van de Onderwijsraad in 2021 blijkt dat Nederlandse leraren ruim anderhalf keer zoveel tijd besteden aan administratie dan hun Europese collega’s. Met alle gevolgen van dien: 12 procent van de docenten is actief op zoek naar ander werk, 18 procent van de afgestudeerde pabo-docenten is binnen vijf jaar alweer vertrokken, en 9 procent doet dat binnen een jaar.

Waar die administratieve druk uit bestaat, illustreert basisschooldocent Alfons Bakker treffend op LinkedIn: ,,Groepsplannen, individuele handelingsplannen, OP, OPP, cito-analyses, soc.emo. observatieformulieren, groepsbesprekingsvoorbereidingsformulier ( 2 X woordwaarde;) ), Iris connect bespreking, verslagnotities van oudergesprekken, individuele kindgesprekken, voortgangsgesprekken, rapportgesprekken + verslaglegging, MDO- overleg, werkgroepenoverleg, bavo-overleg, bouwvergadering, werkvergadering, studiedagen.....enne....o ja, we geven ook nog gewoon goed les. Is dit duidelijk genoeg?”

Niet radicaal het roer om

Volgens De Booys zijn er prima oplossingen voorhanden, zoals de administratieve last uit handen geven aan onderwijsondersteuners. Ook het leerlingvolgsysteem kost veel tijd. ,,We leven in een tijd dat er veel gemonitord wordt, maar de balans is er nu uit. Al die tijd gaat ten koste van het geven van les of om een leerling extra aandacht te geven die net zijn vader is verloren. Leraren komen daardoor moe en onbevredigd thuis. Ze besteden te veel tijd aan de verkeerde dingen. Daar lopen ze stuk op.”

AOb pleit daarom voor een brede maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van die volgsystemen. ,,Iets minder monitoring betekent meer bevrediging voor leraren”, stelt De Booys. ,,We willen niet radicaal het roer omgooien, maar wat meer balans.”

Conclusie

Volt-lijsttrekker Laurens Dassen heeft gelijk: Nederlandse docenten besteden voor hun gevoel te veel tijd aan administratie, zowel in absolute zin (wat hun werkplezier aantast en het lerarentekort opstuwt) als in relatieve zin (Europese collega’s doen veel minder aan administratie). Of het exact 6,5 uur is, is onduidelijk (de Algemene Rekenkamer doet er onderzoek naar, maar dat verschijnt pas in de loop van 2024), maar aannemelijk genoeg om te concluderen dat zijn uitspraak klopt.

Deze factcheck is uitgevoerd in het kader van de gezamenlijke factcheckmarathon van het AD, Nieuwscheckers en Pointer (KRO-NCRV) in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. Bekijk hier alle factchecks.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Lef-lijsttrekker Daniël van Duijn: ‘Jongeren worden niet gehoord, niet serieus genomen en vissen achter het net’**

De Volkskrant.nl

16 november 2023 donderdag 04:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 905 words

**Byline:** Dylan van Bekkum

**Body**

Klassiek campagnevoeren is vooral besteed aan klassieke partijen. Wie zoals jongerenpartij Lef wil opvallen tussen al het politieke geweld, moet tot hevigere middelen overgaan, weet lijsttrekker Daniël van Duijn.

Lijsttrekker Daniël van Duijn van jongerenpartij Lef liet de tien belangrijkste standpunten van de partij op zijn onderarm tatoeëren, als to-dolijst. Op een gammel trappetje klom hij afgelopen zondag naar een raam in het decor van tv-programma Buitenhof en onderbrak hij de uitzending door een poster van Lef op dat raam te plakken en ‘het klimaat is belangrijker dan Pieter Omtzigt’ te roepen.

Ouderwets flyeren doet de partij niet, Lefs campagne bestaat uit louter campagnestunts. Dinsdag ging Van Duijn vrolijk door. Te gast in een uitzending van Ongehoord Nederland noemde hij de omroep ‘de meest racistische omroep die je maar kunt bedenken’. Waarom móét en zal Lef de aandacht grijpen?

Over de auteur

Dylan van Bekkum is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

‘Jongeren worden niet gehoord, niet serieus genomen en vissen in álle aspecten van de maatschappij achter het net’, zegt Van Duijn (32). Zijn partij is voor kwijtschelding van de studieschuld van de pechgeneratie, een universeel basisinkomen, gratis openbaar vervoer en 0 graden opwarming van de aarde. ‘Voor onze mentale gezondheid is het belangrijk dat iedereen stabiliteit heeft. Deze start van het leven verdienen we niet.’

Lef-poster in Rijksmuseum

Lef mikt op twee tot drie zetels, maar in de recentste peiling van I&O Research komt de partij nog niet aan een half zeteltje. Reden voor nieuwe actie. Dat kun je wel aan Van Duijn, oud-student van de fameuze BKB Academie, overlaten.

Woensdagmiddag voegden hij en zijn partijgenoten meerdere schilderijlijstjes met een verkiezingsposter van Lef (‘Heb lef, stem Lef’) toe aan de collectie van het Rijksmuseum, onder andere in de Eregalerij. Na een korte achtervolging zette de beveiliging de aspirant-Kamerleden het museum uit. Het ‘kunstwerk’ wordt nu geveild voor 25 miljard euro, ‘de totale studieschuld van de pechgeneratie’.

Lef koos niet voor niets voor het Rijksmuseum, volgens Van Duijn ‘het centrum van de culturele elite’. De partij wil alle minderjarigen een pas geven waarmee ze gratis kunnen sporten en naar musea kunnen. ‘Dat financieren we door alle bestuurslagen in de culturele sector die de subsidies verdelen weg te halen en jongeren zelf te laten kiezen hoe de subsidies moeten worden verdeeld.’

Jongeren stemden bij de laatste verkiezingen veel op Denk of Volt. Maar van vertegenwoordiging kun je volgens de geboren Amsterdammer niet spreken. ‘Volt is voor kernenergie, maar als je een nieuwe generatie wilt opzadelen met de risico’s van kernenergie- en afval, dan ben je niet goed bij je hoofd.’

Jongeren in de Kamer

Bovendien is Volt er volgens hem vooral voor ‘theoretisch opgeleide, eurogezinde jongeren uit de stad’. Van Duijn gaf zelf kortstondig aardrijkskundeles op een vmbo-school. ‘Die kinderen herkennen zich niet in Volt. Als je precair werk moet doen, ziet de wereld er heel anders uit.’

Volgens Van Duijn is het ‘zo klaar als een klontje’ dat er meer jongeren in de Tweede Kamer moeten komen. Momenteel zitten er geen tieners en vijf twintigers in de Kamer. ‘Jongeren voegen verbeeldingskracht toe aan de politiek en houden het simpel. De huidige Kamerleden maken alles onnodig complex.’

Van Duijn zegt zich voor álle jongeren in te zetten. ‘We hebben één belang en we moeten onze generatie verenigen.’ De lijst van Lef kent verschillende jongeren: van middelbare scholieren van 15 en 16 jaar tot alleenstaande moeders. ‘Onze kandidaten hebben een studieschuld en wassen borden af voor 12 euro per uur. Er zitten social justice warriors bij, maar ook mensen die niets met woke hebben. Dat leidt tot levendige discussies.’ Ook Keuringsdienst van Waarde-presentator Pieter Hulst staat op de lijst.

Nieuwe partijen krijgen weinig media-aandacht en worden niet uitgenodigd voor debatten, Pieter Omtzigts NSC daargelaten. ‘Mag ik daar nog iets over zeggen? Wat een flauwekul kraamt hij uit, en iedereen loopt erachteraan. Hij wil het minimumloon niet verhogen, nou, dat is dé manier om jongeren boos te krijgen’, aldus Van Duijn, die zelf een minimumloon van 18 euro per uur wil, en een referendum over het invoeren van een maximumloon. ‘Omtzigt is oude wijn in nieuwe zakken, en dat door een oude zak. Wij willen voorkomen dat hij de grootste wordt.’

Vier nieuwe partijen hopen op eerste zetels

In totaal doen er 26 partijen mee aan de verkiezingen, elf minder dan bij het recordaantal in 2021. Een deel daarvan zit al in de Kamer, of deed eerder tevergeefs een poging (soms onder een andere naam). Vier nieuwe partijen doen voor het eerst mee en hopen voor het eerst in de Kamer te komen. Behalve Lef zijn dit:

• De ‘antiglobalistische’ partij Samen voor Nederland, met een omgekeerde vlag in het logo, wil ‘echte democratie met een overheid die het volk dient’. Lijsttrekker Michel Reijinga was een prominent figuur in de protesten tegen het coronabeleid.

• De Amsterdamse partij Nederland met een Plan wil ‘meer kleur in de politiek’ en hoopt vooral de Aziatische gemeenschap in Nederland een stem te geven. Ook moeten mbk’ers en zzp’ers volgens de partij een onvoorwaardelijk basisinkomen krijgen.

• De PartijvdSport wil ‘gezond gedrag belonen’ en investeren in meer sportfaciliteiten. Lijstduwer is voormalig ‘kroonprins van het Nederlandse voetbaltrainersgilde’ Robert Maaskant.

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**Column: Eerlijke verhaal is dat we nog jaren met die toeslagen zitten**

De Telegraaf.nl

16 november 2023 donderdag 6:31 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** DFT; FRONTPAGE; OPINIE; DFT/NIEUWS

**Length:** 539 words

**Byline:** Martin Visser

**Body**

Nauwelijks kan ik de verkiezingscampagne en bijbehorende debatten verdragen. Dat is raar, want ik ben zeer geïnteresseerd in politiek en schrijf al jaren over economische onderwerpen die grote maatschappelijke impact hebben en die daarom actueel zijn in de politieke arena. Zowel persoonlijk als beroepsmatig volg ik op de voet wat er in Den Haag gebeurt.

Maar al een paar jaar merk ik dat ik uitgerekend in verkiezingstijd de neiging krijg om af te haken. Eerdere jaren was dat vanwege de felle en polariserende toon. Deze verkiezingen zijn zogezegd veel inhoudelijker (\*ahum\*) en is de sfeer beter, maar ook nu kan ik het politieke spel maar moeilijk aanzien.

Natuurlijk, het spel zelf is intrigerend. Onze politieke duiders zitten er bovenop en de uitkomst van deze verkiezingen doet er echt toe. Maar als je dag in dag uit bezig bent met de complexiteit van het toeslagenstelsel, de ondoordringbare modderpoel van de wooncrisis en de hardnekkigheid van een te hoge marginale belastingdruk dan zijn al die makkelijke politieke ’oplossingen’ die je tijdens debatten en interviews hoort niet te doen.

In deze krant hebben we veelvuldig beschreven op welke manier het toeslagenstelsel is vastgelopen en hoe lastig het is om dat probleem op te lossen. Het huidige demissionaire kabinet liep er ook in vast. Van de hervorming van huurtoeslag en kinderopvangtoeslag (dat had zogeheten laaghangend fruit moeten zijn) is geen moer terechtgekomen. Met als gevolg dat meer werken vaak niet loont. Ook dat schrijven we keer op keer op, vaak aan de hand van indringende persoonlijke verhalen van mensen die hier mee te maken krijgen.

Belastingen

Helaas is het eerlijke verhaal dat deze knoop niet zomaar te ontwarren is. Maar ja, dat kun je als lijsttrekker natuurlijk niet zomaar zeggen aan een talkshow-tafel. Want dat is een weinig lokkend perspectief. Wie stemt er nu op een partij die eerlijk zegt dat alle problemen rond belastingen en toeslagen in de komende kabinetsperiode nog steeds niet opgelost zullen zijn?

Dat ís ook een trieste boodschap. En gelukkig zijn de meeste politieke partijen zo eerlijk om dat wel in hun programma's op te schrijven. De VVD wil gratis kinderopvang om de toeslag te kunnen afschaffen, maar dat gaat nog jaren duren. PvdA/GL onderzoekt een soort basisinkomen om fors te kunnen wieden in inkomensafhankelijke belastingkortingen en aftrekposten. Maar: voorlopig is dat nog niet gefixt. NSC schrijft dat het ’enige jaren’ vergt om van toeslagen af te kunnen komen.

De problematiek rond de toeslagen is illustratief voor meer actuele thema’s waar politiek en samenleving in vastlopen: wonen, stikstof, zorg enzovoort. Niet zo gek dus dat de campagnewerkelijkheid ver af staat van de dagelijkse realiteit. Dan kunnen nieuwe leiders nog zoveel nieuw elan en ander bestuur beloven, eerst zal er grootschalig puin geruimd moeten worden.

Voorspelling: waar nu mooie oplossingen worden beloofd in campagneverhalen, horen we na 22 november weer dagelijks hoe moeilijk en ingewikkeld het allemaal is.

Ondernemer machteloos in personeelstekort: ’Boete op hard werk of ambitie’ | Financieel | Telegraaf.nl

Luister de podcast ’Kwestie van Centen’:

Reageren? Mail naar vragen@dft.nl. Martin Visser is chef bij de Financiële Telegraaf.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Gaat deze Rotterdamse wijk dit keer wél stemmen? ‘Ik ben meestal de enige’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 07:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1017 words

**Byline:** Peter Groenendijk

**Body**

Nergens gingen vorig jaar zo weinig mensen stemmen als in Rotterdam. En bijna nergens in Rotterdam was de opkomst zo laag als in de Tarwewijk. Zal dat volgende week beter zijn?

In een wijk waar vorige keer amper een kwart van de mensen ging stemmen, zou je verwachten dat het er nu volhangt met verkiezingsposters - alles om mensen nu wél naar de stembus te krijgen. Maar waar je in andere wijken al volop politieke posters ziet, vinden we er in de Tarwewijk maar één. Aan het raam van een benedenwoning. ‘Ik geef een nier voor geen Mark Rutte IV’.

Die wens kwam na de vorige verkiezingen niet uit. Maar daar is de Tarwewijk wel aan gewend. De wijk in Rotterdam-Zuid worstelt met slechte woningen, hoge huren, criminaliteit en overlast van buitenslapers. De hoop op beter lijkt verdwenen: bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 was de opkomst hier 19 procent, bijna de slechtste opkomst in heel Nederland. Bij de provinciale verkiezingen was het dit jaar niet veel beter.

,,Het interesseert de mensen gewoon niet”, zegt Coby Utberg (76). Ze sloft met een tas boodschappen langs slooppanden vol graffiti in de Voetjesstraat. Zelf gaat ze altijd stemmen, zegt ze. ,,Maar ik hoef hier nooit in de rij te staan. Ik ben meestal de enige. Mensen zijn er niet mee bezig.” Helemaal zeker weet ze het niet, geeft ze toe. Want veel contact is er niet. ,,Een hoop mensen versta ik niet. Iedereen is hier met zichzelf bezig. Met z'n eigen problemen.”

‘We zijn er ook voor jullie’

In de Tarwewijk lijkt inderdaad vrijwel niemand bezig met de naderende verkiezingen. De politiek lijkt hier wel vergeten. Geen wonder: andersom is het ook zo, zegt bewoner Roy van Lieshout, ook actief voor de wijkraad. ,,De opkomst was hier heus niet ineens omhooggeschoten als er posters hadden gehangen, maar ik had het wel een tof signaal gevonden als partijen hier wél naartoe waren gekomen. Om te zeggen: ‘We zijn er ook voor jullie’. Want dat gevoel hebben de mensen nu amper. Maar partijen gaan liever naar wijken waar meer mensen stemmen, waar hun doelgroep zit, of naar pleisterplekken als het Afrikaanderplein. Zoiets hebben we hier ook niet.”

Politieke partijen zouden meer moeten doen om mensen naar de stembus te trekken, juist op plekken als de Tarwewijk. Dat concludeerden ook onderzoekers van de Universiteit Utrecht onlangs in een dik rapport. Ze moeten actief zijn in álle wijken in de stad, niet alleen op plekken waar ze al geliefd zijn. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de historisch lage Rotterdamse opkomst in 2022, en de conclusies zijn hard: vooral in wijken met een lage opkomst, zoals Tarwewijk, Carnisse en Beverwaard, hebben veel mensen het gevoel dat ze vergeten zijn.

Partijen kunnen dat doorbreken, zegt het onderzoek. ,,Als hun gezamenlijke campagne-activiteiten vooral gericht zijn op sommige wijken en groepen Rotterdammers om stemmen te winnen, dan kan dat in andere wijken en bij andere groepen Rotterdammers het gevoel versterken dat politiek er niet voor hen is. (...) Dat is hard werken. Maar ze kunnen daarmee niet alleen hun kiezerspotentieel vergroten, maar ook de opkomst bevorderen.”

Lastig

Toch is het te makkelijk om te roepen dat politici wijken als deze links laten liggen. Neem alleen al burgemeester Aboutaleb, die de afgelopen drie jaar zowat elke vrijdag doorbracht in het naburige Carnisse. Maar de opkomst was er vorig jaar zelfs nog een fractie lager dan in de Tarwewijk. Raadsleden proberen in hun spaarzame tijd wel degelijk de wijken in te gaan, er zijn wijkraden ingesteld. En diverse kandidaat-Kamerleden wonen nota bene in Rotterdam-Zuid, onder wie de lijsttrekkers van Denk en CDA, de nummer 3 van JA21 en de nummer 4 van Volt. Geen slechte vertegenwoordiging voor een stadsdeel met 200.000 inwoners.

Het probleem zit dus dieper. Dat merkten de opstellers van het onderzoek dit jaar trouwens ook: ze baseerden zich mede op een vragenlijst die door 1200 Rotterdammers werd ingevuld, maar daarvan bleek maar 4 procent niet te hebben gestemd. In heel de stad was dat 61 procent. ,,Niet-stemmers zijn een lastig te bereiken groep”, stellen de onderzoekers.

Dat weet ook PvdA-raadslid Co Engberts, die vorig jaar opriep tot het onderzoek. Hij geeft toe dat plekken als de Tarwewijk nu eigenlijk vol zouden moeten hangen met posters. ,,Maar dat is natuurlijk niet de oplossing. Er is geen quick fix, dit is een zaak van heel lange adem. Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen in die wijken zich wél serieus genomen voelen, hoe worden we zichtbaarder voor ze? En waar halen we de tijd vandaan? Daar moeten we het over gaan hebben.”

De huizen zijn slecht en er verandert niks, ook al beloven ze van alles

Niet dat er intussen niks gebeurt in de Tarwewijk. Integendeel. In het hart van de wijk worden honderden slechte woningen gesloopt: er worden nu nieuwe, fatsoenlijke huizen gebouwd, waarvan de (sociale) huur lager zal zijn dan voor de woningen die er stonden. De Coolsingel én Den Haag steken intussen veel energie in de aanpak van slechte verhuurders. Overal in de wijk hangen posters over de nieuwe regels die huurders moeten beschermen.

,,Er gebeurt van alles, maar de mensen voelen het nog onvoldoende", zegt Roy van Lieshout van de wijkraad. ,,Mijn buurman woont nog steeds voor 1200 euro per maand in een klein schimmelhok. Het is om te janken.”

Buurtbewoner Limao (38) kan erover meepraten. Ook zij betaalt veel te veel voor een kleine flat met twee slaapkamers, vertelt de moeder van drie. ,,De huizen zijn slecht en er verandert niks, ook al beloven ze van alles. Waarom zou je dan nog gaan stemmen?” Zelf gaat ze overigens wel. Ze twijfelt nog tussen Denk en Baudet. Vanwege hun kritische houding richting Israël. ,,Dat vind ik nog belangrijker dan mijn eigen problemen.”

Volg AD Rotterdams Dagblad nu ook via Whatsapp! Tip: zet rechtsboven de meldingen aan voor het laatste nieuws. Meer weten? Lees hier alles over Whatsapp-Kanalen en hoe je ze gebruikt.

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:** November 16, 2023

**End of Document**



**Tweede Kamerlid Bart (45) uit Amersfoort wil minder migranten: ‘Beheersbaar én barmhartig’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 02:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1124 words

**Byline:** Johan Hardeman

**Body**

De aanpak van migratie in Nederland moet echt anders, vindt CDA-er Bart van den Brink (45). Het enige Tweede Kamerlid uit Amersfoort wil minder arbeidsmigranten én een aanpak waardoor een deel van de vluchtelingen veel sneller terugkeert naar huis. ,,Mensen in nood willen we opvang bieden. Maar dan moet wel de instroom omlaag.”

Amersfoortser dan CDA-Kamerlid Bart van den Brink krijg je ze niet snel. ,,Mijn wieg staat in Liendert. Mijn moeder komt uit Hoogland en mijn vader uit het Soesterkwartier.” Voor zijn studie en werk maakte Van den Brink tussendoor nog wel een flinke tussenstop in Maastricht en Leeuwarden. Maar 16 jaar geleden keerde hij terug naar de stad van zijn hart. ,,Ik woon hier met veel plezier met mijn vrouw en drie kinderen.”

Op zaterdag moedigt hij zijn kinderen aan bij volleybal en voetbal. Ook is hij actief bij Kruispunt, een hippe protestantse kerk in Vathorst. Zelf sportte hij in zijn jeugd op hoog niveau bij één van de twee voorlopers van volleybalvereniging Keistad. ,,We werden Nederlands kampioen met ons team. Het was een mooie, maar ook vormende tijd. Je kunt winnen en verliezen. En je kunt meer bereiken dan je denkt.”

Van den Brink gelooft in ommekeer: ‘Mensen weten dat je CDA nodig hebt voor stabiel midden’

Van den Brink is niet alleen in de race voor een Kamerzetel, maar ook CDA-campagneleider. In de peilingen staan de christendemocraten op 4 zetels, historisch weinig voor de ooit zo machtige partij. ,,We wisten natuurlijk van tevoren dat dit een pittige campagne zou worden”, zegt Van den Brink hierover. ,,Het belangrijkste is dat we het CDA-verhaal weer op de best mogelijke manier gaan vertellen.”

Hij vervolgt: ,,Dit is wat onze lijsttrekker Henri Bontenbal elke dag doet. En daar krijgt hij van vriend en vijand complimenten voor. Dat verwacht je dan ook terug te zien in de peilingen.”

Maar maakt hij zich geen zorgen, nu zijn eigen politieke carrière aan een zijden draadje hangt? Van den Brink staat op nummer 7 op de lijst van het CDA. Met nog geen week voor de verkiezingen moeten er dus nog een paar zetels bij. Anders kan de Amersfoorter als Kamerlid zijn koffers gaan inpakken.

Van den Brink heeft er nog geen slapeloze nachten van. ,,Ik zie optimisme als een opdracht”, zegt hij. ,,Ik denk dat mensen op het laatste moment toch weer voor ons kunnen kiezen. Veel mensen maken pas op het laatste moment een keuze. Zonder CDA heb je geen stabiel midden, dat weten kiezers.”

CDA-er is stellig: ‘Getallen over migranten noemen is onzin: slecht voor vertrouwen in de politiek’

Van den Brink is namens het CDA woordvoerder over een onderwerp dat iedereen bezighoudt én zelfs het vorige kabinet de kop kostte: migratie. ,,De instroom van asielzoekers en arbeidsmigranten moet naar beneden in Nederland”, schetst hij. ,,Het moet beheersbaar én barmhartig zijn. De mensen in nood willen we opvang blijven bieden. Maar dat kun je alleen goed doen als die instroom omlaag gaat.”

Anders dan de concurrerende partijen BBB (15.000 asielzoekers) en Nieuw Sociaal Contract (migratiesaldo 50.000) benoemt het CDA geen maximale aantallen nieuwkomers. ,,Wij erkennen dat dit een Europees vraagstuk is en niet alleen door Nederland bepaald kan worden. Als je een getal noemt, doe je voorkomen dat je dit kunt waarmaken. Dat is onzin. Dat brengt het vertrouwen in de politiek alleen maar meer schade toe.”

‘Oorlogsvluchtelingen moeten weer terug als het veilig is’

Het CDA wil verschil maken in permanente vluchtelingen en mensen die tijdelijk bescherming zoeken voor oorlogsgeweld of rampen. ,,Als een oorlog weer voorbij is moeten mensen ook weer terug naar het land van herkomst. Zij kunnen helpen aan de wederopbouw van hun land. De druk op huizen en goede integratie in Nederland wordt hierdoor lager.” Syriërs, Eritreeërs en eerder ook Joegoslaven blijven vaak.

Maar krijg je dan niet hele nare situaties? Met bijvoorbeeld Syrische gezinnen met kinderen die in Nederland zijn opgevoed en terug moeten naar een door de oorlog verwoest land? Kan dat eigenlijk wel? ,,Het is geen gemakkelijk vraagstuk. Maar we moeten duidelijkheid creëren aan de voorkant, dat mensen niet altijd kunnen blijven. Als mensen hier komen om oorlogsgeweld te ontvluchten, moeten ze terug als het weer veilig is.”

Ruim 800 duizend arbeidsmigranten te veel?

Het CDA wil ook iets doen aan de enorme groei van arbeidsmigranten, onder meer vanuit landen als Polen, Litouwen, maar ook van buiten de EU. Dat zijn er inmiddels ruim 800 duizend. ,,We hebben de woningen gewoon niet. En door het gebrek aan goede huisvesting ontstaan er allerlei schandalige situaties. Dát moeten we streng bestraffen. De vraag die hieronder ligt is: wat voor economie willen we eigenlijk?”

Dat klinkt mooi, maar vallen sectoren zoals de bouw, landbouw, maar ook de (vis)industrie in bijvoorbeeld Bunschoten niet onmiddellijk om zonder arbeidsmigranten? ,,Het moet stap voor stap, binnen Europese regelgeving. We hebben arbeidsmigranten nodig voor sectoren die écht veel waarde toevoegen aan de economie. Maar weer een nieuw distributiecentrum? Dat kan echt wel wat minder.”

Wat hebben kiezers uit Amersfoort en omgeving aan lokaal Tweede Kamerlid?

Van den Brink wil naar eigen zeggen het belang van Amersfoort en de omliggende regio goed voor het voetlicht brengen in de Tweede Kamer. Klinkt mooi, maar hoe gaat dat in de praktijk? Onze regio wordt bijvoorbeeld niet genoemd in het verkiezingsprogramma van het CDA.

,,Ik ben nog geen halfjaar Tweede Kamerlid, maar ik heb al met veel politici en andere mensen in Amersfoort en regio contact”, zegt Van den Brink. ,,Ik wil juist ook graag het geluid van onze regio vertegenwoordigen in Den Haag. Dat heb je ook nodig als je daar gehoord wilt worden.”

CDA-er helpt handje in hoofdpijndossier: de veelbesproken vliegroute over regio Amersfoort

Soms wordt het heel concreet. ,,Ik had bijvoorbeeld contact met CDA-raadslid Alex Engbers over de nieuwe aanvliegroute voor Schiphol.” Deze route doet in de provincies Utrecht en Gelderland veel stof opwaaien omdat veel mensen bang zijn voor grote geluidsoverlast van laagvliegende vliegtuigen.

Van den Brink wist dat er een debat over de nieuwe vliegroute zou zijn. Hij koppelde Engbers aan CDA-collega Harmen Krul. Coalitiepartij CDA keerde zich daarna tegen de vierde aanvliegroute. Er werd afgedwongen dat het kabinet het plan niet zelfstandig kan aftikken, maar straks eerst moet voorleggen aan de Tweede Kamer.

Politiek dichtbij mensen: ‘Bellen of appen gaat het snelst’

Zo wil Van den Brink politiek bedrijven: dichtbij mensen. ,,Mijn telefoonnummer staat gewoon op de website van het CDA, want bellen of appen gaat het snelst. Er wordt vaak gesproken over de kloof tussen politiek en Den Haag. Die is er ook, maar voor mij is die vrij beperkt. Je kunt me gewoon bellen.”

**Load-Date:** November 17, 2023

**End of Document**



**CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal noemt Rotterdam ‘zijn stad’, maar hij woont er niet**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 12:34 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 228 words

**Byline:** Pim Pauwels

**Body**

CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal (41) profileert zich graag als Rotterdammer. Hij zegt zijn hele leven op Zuid te wonen, is er geboren en getogen en noemt Rotterdam, dat in zijn campagnevideo als decor fungeert, ‘zijn stad’. Maar wie de kandidatenlijst voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen erop naslaat, ziet achter zijn naam woonplaats Ridderkerk staan.

Hoe kan dat? Volgens een woordvoerder van de partij is er een logische verklaring. ,,Henri is, zoals we dat noemen, in between houses. Hij woont op dit moment inderdaad niet in Rotterdam, want hij heeft zijn oude huis in Rotterdam-Zuid verkocht”, verklaart de woordvoerder.

Het nieuwe huis, eveneens op Zuid, is nog niet opgeleverd. Maar het is een ‘kwestie van maanden’ voordat Henri Bontenbal zich weer officieel Rotterdammer mag noemen, zegt de CDA-woordvoerder over de lijsttrekker, die in Rotterdam opgroeide in een gezin met acht kinderen.

Volgens de woordvoerder wil Bontenbal ‘voor altijd in Rotterdam wonen, tot aan zijn dood’. ,,Maar als je op een nieuw huis wacht en snel een huurhuis zoekt, is het ook een beetje kijken wat je kunt krijgen. Ridderkerk ligt heel dicht tegen Rotterdam aan, daarom viel de keuze daarop.”

Volg AD Rotterdams Dagblad nu ook via Whatsapp! Tip: zet rechtsboven de meldingen aan voor het laatste nieuws. Meer weten? Lees hier alles over Whatsapp-Kanalen en hoe je ze gebruikt.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Geachte redactie**

de Volkskrant

16 november 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Opinie; Blz. 29

**Length:** 609 words

**Body**

**Ideeënkaravaan**

Bij het lezen van de column van Ibtihal Jadib van 15 november moest ik denken aan een uitspraak van Paul Rosenmöller, fractievoorzitter van PvdA-GroenLinks in de Eerste Kamer, enige maanden geleden op tv. Hij zei: 'Het zal een goede zaak zijn als in de Tweede Kamer, maar ook in de Eerste Kamer, meer nagedacht wordt over de uitvoerbaarheid van wetsvoorstellen. Als dat meer gedaan zou zijn, was ons mogelijk het drama met de toeslagenaffaire bespaard gebleven'.

Een belangwekkende uitspraak, vond ik. Maar zoals te verwachten viel, niemand in de politiek neemt dit ter harte. De plannen- en ideeënkaravaan trekt onvervaard verder zonder zich iets te bekommeren over uitvoerbaarheid, laat staan betaalbaarheid.

Hebben we over een paar jaar weer eens iets voor een parlementaire enquêtecommissie.

Cees Hoogvorst, Heerhugowaard

**Kamernood**

Naast het schreeuwende tekort aan studentenkamers, zie ik een tweede kamernood ontstaan. Met de Tweede Kamerverkiezingen in zicht en speculaties over mogelijke coalities wordt steeds vaker ook de samenstelling van de Eerste Kamer betrokken. Dit is een buitengewoon ongewenste ontwikkeling.

De Eerste Kamer was en í­s bedoeld om te controleren of nieuwe wetgeving juridisch steek houdt, toepasbaar en te handhaven is. Niets meer en niets minder.

Nu de BBB door haar hoeven lijkt te zakken, wordt zij - ten onrechte - evenwel nog steeds als machtsfactor beschouwd vanwege haar zestien zetels in de Eerste Kamer.

Ook onze democratie verkeert in nood.

Jos Huigen, Haarlem

**Stemrecht**

De uitslag van de verkiezingen op 22 november zal ongetwijfeld tot uiteenlopende reacties van de kiezers leiden. Tevredenheid bij hen die zich in de resultaten positief herkennen tot teleurstelling bij degenen die andere verwachtingen hadden.

Voor deze laatste categorie kiezers kan een passage in de historische roman Alkibiades van Ilja Leonard Pfeijffer hun teleurstelling wellicht in een ander perspectief plaatsen. Daarin zegt de prominente staatsman Perikles in een gedachtenwisseling met Alkibiades over het functioneren van de democratie in Athene in de 5de eeuw voor Christus het volgende over het stemrecht: 'Het probleem is niet zozeer het principe van het stemrecht als wel het feit dat het volk de onverbeterlijke neiging vertoont om verkeerd te stemmen.'

Daarin zullen vele kiezers zich waarschijnlijk wél herkennen.

Harry van Sterkenburg, Vught

**Milder**

Niet Geert Wilders is milder geworden, de media zijn dat over hem.

Gerald Steverink, Nijmegen

**Expats**

In het artikel over het belastingvoordeel dat hoogopgeleide kennismigranten genieten (Ten eerste, 15/11) stelt Roger Dassen van ASML: 'We kunnen niet zomaar hogere salarissen betalen, dat zou oneerlijk zijn tegenover onze andere medewerkers die hetzelfde werk verrichten.'

Wonderlijk genoeg vindt hij het wel eerlijk dat deze kennismigranten 30 procent van hun salaris belastingvrij ontvangen en dus netto (op kosten van de Staat) aanzienlijk meer overhouden dan de andere medewerkers die hetzelfde werk verrichten.

Marcel Besselink, Uithoorn

**Expats (2)**

Veel expats doen geen enkele moeite de taal te leren en passen zich niet aan aan de Nederlandse cultuur, want ze zijn niet van plan te blijven. Dat ASML, Philips en Booking deze mensen nodig heeft is één, maar de omgeving opzadelen met de gevolgen is twee. Zorg op eigen terrein voor huisvesting voor deze arbeidsmigranten net als dat van tuinders, slachterijen et cetera verwacht wordt. Stop met deze mensen in woonwijken te droppen. Na elf jaar naast vier expat-families te hebben gewoond ben í­k verhuisd - en ik ben niet de enige in die woonwijk.

Sander Sandker, Hoofddorp

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 29

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**Gemist? Marechaussee slaat grote slag in onderzoek mensensmokkel & kritiek op verdwenen gevel Loev weggewuifd**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 07:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 497 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 donderdag 16 november.

Hoe een vreemdeling in Ootmarsum naar de top van een Syrische mensensmokkelbende in Twente leidde | Ze regelden de illegale overgang van zo’n honderd Syrische vluchtelingen naar Europa. En lieten zich daar flink voor betalen. Vijf mannen uit Twente vormden vanaf 2022 de top van een mensensmokkelnetwerk, tot dinsdag de marechaussee ingreep.

Bouwers werken aan Kentucky Fried Chicken maar slopen ook zuil Woonboulevard, wat gebeurt hier? | Er wordt hard gewerkt aan Kentucky Fried Chicken (KFC) dat naast McDonald’s verrijst. Maar opeens hing ook de altijd zo in het oog springende raketzuil in de kabels. Wat gebeurt daar toch allemaal aan de Weezebeeksingel?

Dassen (Volt) ziet VVD weer winnen en ‘weet’ ook al met welke partijen Yesilgöz gaat regeren | Het slechten van de grenzen en betere afspraken in Europa: dat zijn volgens Volt-lijsttrekker Laurens Dassen belangrijke instrumenten om het leefklimaat en de economische groei in grensregio’s als Twente en de Achterhoek te versterken.

In Rijssen geen oliebollen te koop met oud en nieuw? ‘Ik koop wel een oliebollenpakket’ | Oudejaarsdag valt dit jaar op zondag en dat betekent in het gelovige Rijssen dat er geen verse oliebollen te koop zijn. Wat vinden ze er in het stadje zelf van?

Voorspellen is niet gemakkelijk, blijkt 16 jaar later: ‘Oldenzaal dus níét het Wassenaar van Twentestad’ | Tubantia blikte zestien jaar geleden vooruit op het jaar 2025. Het leverde bijzondere verhalen op, maar wat is er van al die voorspellingen terechtgekomen? Een vijfluik.

Dit Twentse tophotel kreeg een hoogaangeschreven Europese Award in Barcelona | Landhuishotel en restaurant De Bloemenbeek dankt de award aan de lange geschiedenis van gastvrijheid, gastronomie en excellentie.

Kritiek op verdwenen gevel Loev weggewuifd: ‘Dit is geen lichtvaardig besluit geweest’ | De SP in de gemeenteraad van Hengelo wil een raadsdebat over het beleid ten aanzien van terrasvergunningen in relatie tot behoud van erfgoed. Maar die markt komt er niet.

Needenaar Kamps achtervolgt CBR-medewerkers naar huis: ‘Dit moet stoppen’ | Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is het geklier en de intimidaties van Needenaar Henrie Kamps en zijn plaatsgenoot Pascal Hansen helemaal zat.

Jubilerende Enschedese drukkerij viert eeuwfeest met miljoenen stembiljetten | Honderd jaar geleden begon het met etiketten voor apothekers en briefpapier voor de middenstand. Maar nu rollen er bij drukkerij Roelofs in Enschede miljoenen stembiljetten van de persen.

Kinderen uit Oekraïne doen belangrijk onderzoek voor de Universiteit Twente: Wat is de mooiste speelplek? | Teams met Oekraïense kinderen in Twentse opvangcentra zijn heel druk geweest met specialistisch onderzoek. Voor de Universiteit Twente. De kinderen bezochten 101 speellocaties.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**‘Hierin is FvD veel moderner dan NSC’**

De Telegraaf.nl

16 november 2023 donderdag 6:46 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** VIDEO; FRONTPAGE; BINNENLAND; VERKIEZINGEN

**Length:** 37 words

**Body**

Thierry Baudet wordt op social media de laatste tijd veel populairder met zijn partij Forum van Democratie. Volgens verslaggever Wierd Duk pakken ze dit een stuk moderner aan dan het Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Verkiezingsvandalen slaan toe: posters besmeurd met rode verf en van palen getrokken**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 04:26 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 294 words

**Byline:** Sander van der Werff

**Body**

Een vandaal die tientallen verkiezingsborden heeft vernield op de Rotterdamse Maasboulevard, was duidelijk geen VVD-aanhanger. Waar de borden van JA21 en Denk nog keurig aan de lantaarnpalen hangen, zijn die van de liberalen allemaal besmeurd of gesloopt.

De borden liggen over een lengte van ruim 2 kilometer in de berm, van het Shell-station tot het waterschapskantoor. Met verf bespoten of losgerukt en neergekwakt, zo'n veertig in totaal. Mikpunt is Dieke van Groningen, de Rotterdamse nummer veertig op de VVD-lijst. Met de slogan ‘Stem Rotterdams, kies VVD’ probeert zij de Tweede Kamer in te komen.

Sterker door strijd

Niet iedereen is gecharmeerd van dat voornemen, want op veel borden is Van Groningens gezicht rood gespoten. De politica, al jaren actief binnen de Rotterdamse gemeenteraad, ligt niet wakker van de vernielingen. ,,Voor elk vernield bord hangen we gewoon een nieuwe op. Het motto van deze stad is toch ‘sterker door strijd’?”

Ook op de Terbregseweg werd de VVD aangepakt, al ging de dader daar subtieler te werk. Hij liet het bord hangen, maar veranderde de eerste V in een F, waardoor opeens een andere politieke partij ontstaat. Joost Eerdmans (JA21), die nog ontzien werd op de Maasboulevard, kreeg in Terbregge een krulsnor. Op sommige borden was JA21 veranderd in NEE21.

Weet je nog niet waar je op gaat stemmen? Vul hier onze Kieswijzer in:

Volg AD Rotterdams Dagblad nu ook via Whatsapp! Tip: zet rechtsboven de meldingen aan voor het laatste nieuws. Meer weten? Lees hier alles over Whatsapp-Kanalen en hoe je ze gebruikt.

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:** November 16, 2023

**End of Document**



**Yesilgöz negeert wetenschap bij aanpak misdaad**

Trouw

16 november 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Opinie; Blz. 22

**Length:** 640 words

**Byline:** JOOST SNELLER

**Highlight:** Dat korte celstraffen effectief zijn bij de aanpak van criminaliteit is een mythe die Dilan Yesilgöz blijft verspreiden, vindt Joost Sneller (D66).

**Body**

Verkiezingen

Het ministerie van justitie en veiligheid heeft al vijftig jaar een kennisinstituut dat zorgt dat de minister betere beslissingen kan nemen: het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum). Het is goed dat het bestaat en eigenlijk zouden andere ministeries er een voorbeeld aan moeten nemen.

Helaas moest WODC in 2021 zelf concluderen dat het ministerie zelden werkt op basis van hun onderzoek. Het schuift wetenschappelijke kennis regelmatig ter zijde als de inhoud niet goed past bij de politieke uitgangspunten. Dat is vanzelfsprekend een slechte zaak.

Eén van de zaken die het WODC meermaals heeft onderzocht is het effect van korte gevangenisstraffen. In 1976 werd al geconcludeerd dat een detentie van korter dan zes maanden het gedrag van criminelen niet verandert, maar wel hun leven kapot maakt.

Wanneer de kort gestrafte buiten komt zonder woning, werk of partner is de kans dat hij of zij opnieuw de fout ingaat enorm. Bij alternatieve straffen, zoals taakstraffen, is daarop een veel kleinere kans. Tientallen WODC-onderzoeken met keiharde feiten hebben minister Dilan Yesilgöz hiervan niet kunnen overtuigen.

Ze blijft tot de dag van vandaag, ook in deze campagneperiode, pleiten voor nog meer nutteloze gevangenisstraffen die Nederland uiteindelijk onveiliger maken. Het parlement liet zich gelukkig wel overtuigen door de wetenschap en stemde in met mijn motie om slimmer en effectiever te straffen.

Een ander voorbeeld waarbij wetenschappelijk werk van het WODC het aflegt tegen de onderbuikgevoelens waar Yesilgöz als lijsttrekker van de VVD op inspeelt, is asielbeleid. Geregeld suggereert zij dat vluchtelingen hun keuze voor Nederland laten bepalen door Nederlandse asielregels: de zogenaamde 'aanzuigende werking.'

**Nauwelijks invloed**

Onderzoek levert daarvoor geen bewijs. Na uitgebreid onderzoek concludeert het WODC dat asielzoekers hun keuze voor het land waar ze heen vluchten vooral baseren op de veiligheidssituatie in het land en of ze er al familie of vrienden hebben. Het asielsysteem heeft daarop dus nauwelijks invloed.

Dilan Yesilgöz negeert dat onderzoek. Een dag na publicatie ervan beweerde ze bij een tv-programma van WNL dat de aanzuigende werking wél bestaat. Een glashelder voorbeeld waarbij wetenschappelijke onderzoeksresultaten het bij het departement van justitie en veiligheid verliezen van politieke belangen.

Een derde voorbeeld is de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Al jaren worden er miljoenen geïnvesteerd om criminele netwerken een halt toe te roepen.

De georganiseerde criminaliteit heeft de afgelopen jaren een verwoestend effect gehad. De moorden op Derk Wiersum en Peter R. de Vries staan ons allemaal nog vers in het geheugen. Een effectieve, op feiten gebaseerde aanpak, is essentieel, maar het WODC concludeert dat de aanpak al decennia lang gebaseerd is op aannames en daardoor weinig effectief is.

Door een te sterke focus op drugscriminaliteit, blijven andere vormen van georganiseerde criminaliteit nog veel te vaak buiten schot.

**Op de plank**

Helaas gebeurt er met de resultaten van het onderzoek niets op het ministerie van justitie en veiligheid. Waardevolle inzichten die Nederland veiliger zouden kunnen maken, blijven op de plank liggen. Zou dat komen omdat de resultaten de minister als lijsttrekker van de VVD niet goed uitkomen?

Nederland moet dankbaar zijn voor een instituut als de WODC. Het levert ons inzichten op die wetenschappelijk gestoeld zijn en richting geven bij beleidsontwikkeling. Laten we met elkaar afspreken dat we het volgende jubileum van het WODC vieren in een land waar wetenschappelijke feiten wel de basis vormen voor beleid. Alleen dan maken we Nederland echt veiliger.

Joost Sneller is lid van de Tweede Kamer voor D66.

Gevangenisstraf leidt tot recidive, taakstraf veel minder

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 22

**Graphic**

VVD-leider Dilan Yesilgöz.foto reuters

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**Kijk je naar buiten denk je tijd voor spruiten**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 08:27 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 296 words

**Byline:** Margot Verhaagen

**Body**

Kijk maar naar buiten: het is tijd voor spruiten. Met dit herfstige weer zijn spruiten namelijk niet alleen vers en lekker, ze zijn ook super gezond. Bij Bioduin in Koudekerke worden de spruiten in de ochtend vers geoogst en liggen ze dezelfde dag in de winkel. En wanneer je ze niet al te gaar kookt heb je geen last van de spruitjesgeur.

,,De spruiten hebben het door de droogte afgelopen voorjaar wel zwaar gehad”, zegt Liesbeth Dekker van Bioduin. ,,Daarnaast, het grondwaterpeil stond ook al laag, dat hielp ook niet mee. Je kunt het je nu niet bijna niet meer voorstellen hè, met al het water op het land”, lacht ze. ,,Het is echt een ander jaar dan anders qua weer en dat merken we goed. Gelukkig is de smaak van de spruiten supergoed en daar gaat het om.”

Spruiten zijn heel gezond. In 100 gram spruiten zit bijvoorbeeld meer vitamine C dan in sinaasappels. Daarnaast bevatten ze magnesium, kalium, foliezuur en vezels. ,,Van oudsher werden ze wat kleiner gegeten, dan zijn ze wat scherper van smaak. Daarna kwam er een trend dat de spruiten zo groot mogelijk moesten zijn omdat je dan minder moest pellen”, legt Dekker uit.

,,En nu zie je in veel restaurants weer kleine spruiten. Het is misschien even een werkje, maar ook gezellig om te doen. Nu oogsten we tevens aardpeer, pompoenen, palmkool, knolselderij en alle soorten kolen. Wat we zelf niet verbouwen, dat kopen we in bij andere Zeeuwse biologische boeren. Ik word altijd blij van het feit dat het door ons in de ochtend geoogst wordt en hier meteen vers verkocht wordt.”

Maak 500 gr. spruitjes schoon en kook ze beetgaar. Bak 250 gr. kastanjechampignons in olijfolie met een sjalotje. Voeg er de beetgare spruitjes aan toe met wat stukjes walnoot en rasp er oude kaas over. Eet dit als salade of als side-dish.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Deze partij is he-le-maal klaar met bewoners die bezwaren indienen: ‘Ze moeten in de spiegel kijken’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 08:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 653 words

**Byline:** Alissa Verwoerd

**Body**

Het moet klaar zijn met de grote hoeveelheid bezwaren van inwoners in Oudewater, vindt de lokale VVD. ,,Vele bedrijven en inwoners hebben last van individuele acties. Het is nu écht tijd om er wat van te zeggen”, zegt fractievoorzitter Gijs Hoogenboom.

Daar stonden ze dan. De vier raadsleden van de VVD in Oudewater maakten donderdag tijdens de begrotingsvergadering een statement en hielden daarbij een make-upspiegel in hun hand. ,,We willen een oproep doen aan bewoners. Bij het nemen van juridische ruimte: kijk in de spiegel”, zei Hoogenboom. ,,En kijk kritisch naar de grens tussen jouw eigen belang en het maatschappelijke belang.”

Daarmee doelt Hoogenboom onder andere op een persoon die bezwaar heeft gemaakt tegen de komst van het nieuwe zwembad wegens verkeersoverlast. ,,Dat is natuurlijk haar goed recht, maar daardoor loopt de bouw nu al anderhalf jaar vertraging op. Weegt het belang van een individu dan op tegen dat van vele zwemliefhebbers?”

De VVD’ers zijn daarnaast niet blij met het grote aantal inwoners dat overheidsinformatie opvraagt met een beroep op de Wet Open Overheid (WOO). ,,Het afhandelen hiervan kostte dit jaar al 80.000 euro.”

Aangesproken

Na hun betoog hebben de VVD’ers spiegels uitgedeeld aan alle raadsleden in de zaal. Ook aan Erik Honkoop van Progressief Oudewater. De boodschap lijkt ook bedoeld voor dit betreffende raadslid, dat al jaren overhoop ligt met de gemeente over de bouw van woningen aan de Westkade in Hekendorp. Honkoop diende daarvoor meerdere WOO-verzoeken in en stapte naar de Raad van State. ,,Maar ik voel me echt totaal niet aangesproken door de heren van de VVD”, zegt hij. ,,Dat spiegeltje heb ik ook niet aangenomen.”

Honkoop vindt het vreemd dat de VVD deze uitspraken doet. ,,Inwoners die tegen plannen zijn en voelen dat ze benadeeld worden, moeten naar de rechter stappen. Ik snap werkelijk niet dat een liberale partij daartegen is. Dit is ontzettend schadelijk.”

Rechtsstaat

En niet alleen Honkoop van Progressief Oudewater reageert verbijsterd. ,,De burger moet beschermd worden tegen andere burgers en de overheid. Dat is de kern van onze rechtsstaat. Daar mogen we niet aankomen”, zegt Jan Wouter van Wijngaarden van het CDA. Hij kan op instemming van andere partijen rekenen.

Nu ligt alles stil door een paar mensen die tegen zijn. Dat is tenenkrommend

Hoogenboom heeft het gevoel dat hij niet helemaal goed wordt begrepen. ,,We vinden het systeem waarbij mensen bezwaar kunnen maken goed. Maar voordat je dit doet, moet er worden nagedacht of de samenleving er wel gebaat bij is”, vindt hij.

Dat laatste lijkt niet het geval te zijn bij de bezwaren tegen het nieuwe zwembad. ,,Het is verschrikkelijk”, zegt voorzitter van het zwembad Pim van Baaren. ,,Begin 2022 is er democratisch besloten dat er een nieuw bad gebouwd mag worden. De huidige locatie komt dan vrij voor woningbouw. Maar nu ligt alles stil door een paar mensen die tegen zijn. Dat is tenenkrommend. Alles zit nu op slot”, vertelt Van Baaren. ,,Dus wij steunen de oproep van de VVD.”

Bedrijventerrein

Zo lang de komst voor het zwembad wordt tegenhouden, kan het bedrijventerrein Tappersheul ook niet uitbreiden, omdat deze projecten onder hetzelfde bestemmingsplan vallen. ,,Het duurt allemaal ontzettend lang. Ondertussen betaal ik onnodig huur, voordat we eindelijk mogen verhuizen naar Tappersheul 3”, vertelt Andres van Leeuwen, eigenaar van ACC Industrie.

Toch neemt hij de bezwaarmakers niets kwalijk. ,,Ik snap best dat sommige mensen tegen de komst van een zwembad zijn. Het probleem ligt niet bij hen, maar bij de gemeente zelf. Die had nooit het zwembad en het bedrijventerrein aan elkaar moeten koppelen. Onze problemen afschuiven op de bezwaarmakers, is niet terecht.”

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredacteur, 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:** November 16, 2023

**End of Document**



**Praat mee: Slaan we te ver door in het bannen van vlees?; Wat vind jij?**

De Telegraaf.nl

16 november 2023 donderdag 11:00 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** VROUW; PRAAT MEE

**Length:** 454 words

**Byline:** Rosan Bijpost

**Body**

Er worden steeds meer maatregelen genomen om de vleesconsumptie tegen te gaan. Zo kiezen meerdere gemeentes ervoor om reclame voor vlees in abri’s te verbieden en kiest gemeente Heerenveen ervoor om voortaan niet meer automatisch vlees op het menu te zetten. Wat vind jij? Gaat dit te ver en slaan we door in het bannen van vlees?

Minder vlees eten wordt steeds gewoner. Volgens het Voedingscentrum is zo’n 40% van de Nederlanders flexitariër en laat dus vaker vlees staan. Een van de redenen om af en toe een biefstukje te laten liggen is de belasting van het milieu. Volgens Milieu Centraal is vlees verantwoordelijk voor 40 procent van de broeikasgassen die worden uitgestoten bij onze voedselproductie.

Vlees van menu

Om die reden heeft de gemeente in Heerenveen ervoor gekozen om niet meer automatisch vlees op het menu te zetten. Het gaat om maaltijden die bij cateraars worden gekocht voor bijeenkomsten. Vleesliefhebbers zullen voortaan dus specifiek om vlees moeten vragen. Tegenstanders vinden de stap niet alleen belerend, maar ook activistisch. Heerenveens GroenLinks-fractievoorzitter Ype van Woersem vindt deze stap niet betuttelend, maar vertelt aan Omroep Friesland dat het wel een controversieel onderwerp blijft. „Voedsel is emotie. Mensen willen niet het gevoel hebben dat ze iets slechts doen. Maar we willen wel rekening houden met de gevolgen van ons eetpatroon.”

Vleesreclame

Andere gemeentes gooien het weer over een andere boeg. Om de vleesconsumptie te minderen kozen onder andere Haarlem, Zwolle en Amsterdam ervoor om vleesreclames in bushokjes en op reclameborden aan banden te leggen. Begin deze maand stemde de Utrechtse gemeenteraad ook hiervoor in. Fractievoorzitter van de Utrechtse PvdD Maarten van Heuven verwacht dat het zal leiden tot minder vleesconsumptie onder de Utrechters. „Als een hamburgergigant adverteert met een plantaardige kipburger dan zullen mensen denken: ik ga ’m eens proberen. Je maakt het bekender en normaler.” Een slager mag nog wel reclame maken op een eigen bord voor de deur of in de etalage.

Praat mee

Wat vind jij? Wordt dit te betuttelend en slaan we door in het bannen van vlees? Of is dit nodig en goed voor het milieu? Laat het ons weten, deel jouw ervaring(en) en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Maria heeft geen reclame nodig om trek te krijgen in biefstuk.

Charlotte vindt dat vlees ook niet altijd op het menu hoeft te staan.

Volgens Linda verandert het weghouden van reclames niet zo veel.

Meer VROUW

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

**Graphic**

Image, Praat mee: Slaan we te ver door in het bannen van vlees?, Getty Images

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**‘Nederland groeit door migratie ieder jaar met een stad als Breda’ - Klopt die bewering?**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 09:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 867 words

**Byline:** Cyril Rosman

**Body**

‘In Nederland komt er door de komst van arbeidsmigranten en asielmigranten elk jaar een stad als Breda bij’, schrijft het CDA in haar verkiezingsprogramma. Een oneliner die vaak opduikt, iedere keer met een andere stadsnaam. Maar klopt het wel?

Het is een kreet die elke verkiezing in een of andere vorm terugkeert: ,,We móeten iets aan de migratie doen, want nu groeit Nederland ieder jaar met een stad als …”. Deze campagne haalt het CDA die gouden ouwe van stal. In het verkiezingsprogramma van de partij staat onder het kopje Verantwoorde migratie: ‘In Nederland komt er door de komst van arbeidsmigranten en asielmigranten elk jaar een stad als Breda bij’. Is dat waar?

Hoe groot is Breda?

Om te bepalen of de stelling van het CDA klopt, is één vraag cruciaal: hoeveel mensen wonen er in Breda? Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had de stad op 1 januari 186.438 inwoners. Daarmee is Breda de negende stad van Nederland.

Groeit Nederland ieder jaar met een stad als Breda?

Volgens wederom het CBS kwamen er in 2022 403.108 immigranten naar Nederland. Omdat er ook 179.310 mensen emigreerden kwam het migratiesaldo uit op 223.798 mensen. Het inwoneraantal van Nederland steeg in 2022 dus, door migratie, met zo’n 223.000 mensen, véél meer dan Breda aan inwoners heeft. Het komt meer overeen met Almere, de achtste stad van Nederland met 222.000 inwoners.

Maar, zo schrijft het CBS: 2022 was een jaar met een uitzonderlijk hoog aantal immigranten. In dat jaar brak de oorlog in Oekraïne uit en kwamen er in een paar maanden tijd 108.000 Oekraïense vluchtelingen naar Nederland.

Groeide Nederland in vorige jaren wel met een stad als Breda?

Het CDA schrijft in haar programma dat Nederland ‘ieder jaar door migratie groeit met een stad als Breda’, dus met zo’n 186.000 inwoners. Het CBS meldt dat Nederland de afgelopen jaren door migratie groeide met 107.198 mensen (in 2021), 68.359 (in 2020) en 108.035 (in 2019). Dat kwam dus in geen enkel jaar overeen met het inwoneraantal van Breda. Ook als je het gemiddelde migratiesaldo van de afgelopen vier jaar neemt (126.847 mensen) kom je daar niet bij in de buurt. Wie nog verder wil terugkijken: tussen 2010 en 2019 schommelde het migratiesaldo tussen 13.883 en 86.371.

Het kan zijn dat het CDA voor de bewering dat er ‘in Nederland door de komst van arbeidsmigranten en asielmigranten elk jaar een stad als Breda bij komt’ alleen doelt op het aantal asiel- en arbeidsmigranten dat naar Nederland komt, en daarmee voorbijgaat aan het aantal mensen dat ook weer vertrekt uit Nederland.

In 2021, het meest recente jaar waar cijfers voor beschikbaar zijn, vestigden zich (weer volgens het CBS) in totaal 78.520 asiel- en arbeidsmigranten in Nederland. Wéér geen stad zo groot als Breda dus. Maar bij dat cijfer zit nog niet het aantal gezinsmigranten (partners en kinderen van onder meer arbeidsmigranten): dat zijn er in dat jaar zo’n 59.000. Opgeteld kom je dan op 137.000. Nog steeds niet zoveel mensen als er wonen in Breda.

Wat zegt het CDA?

,,Noemen we Breda in ons verkiezingsprogramma?”, zegt Hans Janssens, hoofd voorlichting van de Tweede Kamerfractie van het CDA. ,,Daar mag je wat mij betreft ook Eindhoven noemen. We willen er vooral mee aangeven dat Nederland ieder jaar door migratie groeit met een middelgrote gemeente.” Eindhoven heeft 243.000 inwoners en is daarmee een stuk groter dan Breda.

Bart van den Brink, het CDA-Kamerlid dat zich met migratie bezighoudt, stelt eveneens dat de partij vooral wil zeggen dat het om een middelgrote gemeente gaat die er ieder jaar bijkomt: ,,De instroom van Oekraïners is nu natuurlijk al lager dan vorig jaar.”

Als Breda niet klopt, welke stad is dan wel een goed voorbeeld?

De uitspraak dat Nederland door migratie ‘groeit met een stad als’ is lekker beeldend en daarmee populair bij politici. Maar ze gebruiken hem wel telkens met een andere stad. Zo zag toenmalig ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in november 2022 Nederland ieder jaar groeien ‘met een stad als Deventer’ (102.781 inwoners).’ CDA-minister Hugo de Jonge (Wonen) gaf in september 2022 aan ‘dat we niet jaarlijks met een stad als Zoetermeer (126.998 inwoners) kunnen groeien’. En Geert Wilders verklaarde in april van dit jaar dat er ‘75.000 gelukszoekers bij komen, een stad zo groot als Gouda’.

Hugo de Jonge blijkt het dichtst bij de werkelijkheid te zitten. Zoetermeer heeft 126.998 inwoners. Dat komt ongeveer overeen met het gemiddelde migratiesaldo van de afgelopen vier jaar. Waarom het CDA dan Breda noemt in haar verkiezingsprogramma en niet Zoetermeer, de stad die minister De Jonge wel als voorbeeld gebruikt? Voorlichter Janssens van het CDA: ,,Als Zoetermeer meer in de buurt komt, is dat ook prima. Het gaat ons om een middelgrote stad.”

Conclusie:

De bewering van het CDA dat Nederland door migratie ieder jaar groeit met een stad als Breda klopt niet. Wel klopt het dat migratie in 2019, 2020 en 2022 de bevolking heeft doen groeien met het aantal inwoners van een middelgrote stad.

Deze factcheck is uitgevoerd in het kader van de gezamenlijke factcheckmarathon van het AD, Nieuwscheckers en Pointer (KRO-NCRV) in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. Bekijk hier alle factchecks.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Henri Bontenbal is Karel van de Graaf van de politiek; Mark bekijkt het!**

De Telegraaf.nl

16 november 2023 donderdag 7:30 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** ENTERTAINMENT; TV; OPINIE; ENTERTAINMENT; FRONTPAGE

**Length:** 358 words

**Byline:** Mark Koster

**Body**

Als Henri Bontenbal, lijsttrekker van het CDA, het woord ’criterium’ gebruikt gaat er een gong af bij Op1. Het ging over laaggeletterdheid en de tafel met Mona Keijzer (BBB), Lilian Marijnissen (SP) en Hilmar Mulder (Libelle) zetten hem nog net niet in de hoek. Bontenbal deed niet mee aan het spelletje: wie kan het diepste door de knieën om de kiezer te plezieren. Hij is een verademing tussen de cartoon-politici die zich misdragen om stemmen te winnen.

Als je verlangt naar een zwart-wit wereld zonder moeilijke woorden (je kunt iets opzoeken hè): stem niet op hem. Ik keek naar Bontenbal en zag even daarvoor een filmpje van de overleden Karel van de Graaf. De Avro-nestor (gong-woord) had vijftien jaar lang een talkshow waarin hij soms wél dure woorden gebruikte. Niet om interessant te doen, maar om iets te doorgronden. Ik zag hem 25 minuten praten met David Bowie. Ik was verbijsterd over het hoge niveau. Van de Graaf was extreem goed voorbereid, en dat viel Bowie, die een plaat kwam pluggen, ook op. Terwijl de rockgod rookte, sprak hij met Van de Graaf alsof het zijn buurman was. Over kunst, zijn ouders en zijn twijfels. Van de Graaf gedroeg zich als een leraar die inspireerde, en niet, zoals andere talkshowhost, als een verzorger van aangereden hertjes. ’Karel’ werd geëerd, onder meer bij Shownieuws, waar Fons de Poel hem typeerde als ’vervelend, maar lief’.

Niveau

Bij Op1 zakte het niveau ondertussen verder. Waarom toch? RTL blonk ook al uit met kleuterachtige filmpjes bij het verkiezingsdebat. Waarom geen poging doen om de kijker nieuwsgierig te maken? Khalid & Sophie lieten Mart Smeets wegkomen met een ontkenning van wangedrag, terwijl er een aanklacht lag. Althans dat beweerde ex-presentator Aïcha Marghadi, maar die zat niet aan tafel om het in zijn gezicht te zeggen.

Karel van de Graaf had de twee tegenover elkaar geplaatst en waarschijnlijk ontdekt dat beide verhalen rammelden. En Karel van de Graaf was ook op Caroline van der Plas gedoken die bij Shownieuws de naam van ’haar’ minister van Landbouw alvast lanceerde zonder hem zelf eerst te hebben gepolst. Idioot natuurlijk. Bij Shownieuws ging er geen gong af.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Belaagd door de overheid; Arnhemmers dreigen hun woningen te verliezen door sloop: links college wil buurt vernieuwen**

De Telegraaf

16 november 2023 donderdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; Blz. 13

**Length:** 978 words

**Body**

Arnhemmers dreigen hun woningen te verliezen door sloop: links college wil buurt vernieuwen

In Arnhem vechten wijkbewoners tegen saneringsplannen van de gemeente. Die strijd eist een hoge tol: ,,We konden de stress niet meer aan."

Ze slapen er niet van, al heel lang niet. Sommigen ontwikkelden gezondheidsklachten als gevolg van de stress: hartproblemen, duizelingen. ,,Ik moet oppassen", bekent Frans Damen (72), die fysiek kwetsbaar is na een zwaar ongeval in het verleden. ,,Anders ga ik onderuit."

'Ziel in huis'

Aan tafel, bij Eimer Wieldraaijer (69) in Arnhem, zitten bewoners van de wijk Schaapsdrift. Een aantal woont al decennia in deze buurt, hun kinderen groeiden er op, hun herinneringen liggen hier, ze kennen elkaar als buren en als vrienden. ,,Onze ziel ligt in dit huis", zegt Emilie Pieters (68), partner van Eimer. ,,Hier voel ik me veilig."

Boven de hoofden van deze mensen hangt al tijden een donkere wolk. Wat is het geval? Het linkse college, bij monde van wethouder Cathelijne Bouwkamp (GL), wil de buurt Schaapsdrift 'vernieuwen' en 'verduurzamen'. Dit betekent ook, om grootschalige nieuwbouw (450 woningen) mogelijk te maken: slopen.

Daartoe moeten, volgens de gemeentelijke 'Concept Gebiedsvisie', aan de Schaapsdrift onder meer 24 huizen en bedrijfspanden verdwijnen, waaronder het huis van Angelique Jansen (64). ,,Dat vooruitzicht levert zo ontzettend veel stress op", zegt de Arnhemse. ,,Dertig jaar geleden hebben we ons huis gekocht, bewust in de buurt waar mijn man is geboren. Hij is gitaardocent, geeft thuis les en oefent met zijn band in de kelder. Onze dochter woont bij ons. We hebben het huis verduurzaamd: dubbel glas, zonnepanelen, isolatie. Waar vinden we een alternatief in Arnhem? Nergens."

Ook de broers Frans en Jos Damen (76) dreigen hun woon- en bedrijfspand te verliezen. ,,Het is gewoon onteigening", zegt Jos verontwaardigd. ,,Eigentijds communisme." Frans Damen, die een handel heeft in historische bouwmaterialen: ,,Ik slaap er niet van, het is slopend."

Hoe is dit alles in z'n werk gegaan? Vorig jaar, op een vrijdagavond in maart, kwam bij bewoners van de Schaapsdrift een koerier langs met een alarmerende brief: de gemeente Arnhem had de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) uit de kast getrokken. Die WVG verplicht eigenaren om een perceel waarop een voorkeursrecht is gevestigd bij verkoop eerst aan de overheid aan te bieden. Gedupeerden reageerden verbijsterd: ,,Vanaf twaalf uur die vrijdagnacht mochten we ons huis alleen nog aan de gemeente verkopen", vertelt Angelique Jansen. ,,Onze overburen hadden hun huis 's maandags op Funda willen zetten. Dat mocht ineens niet meer. Bejaarde wijkbewoners raakten in paniek. En dat vlak voor het weekeinde."

Die WVG rustte ook op het huis van Eimer en Emilie, zo bleek. ,,Meer dan een jaar wisten wij niet waar we aan toe waren: zou ons huis worden opgekocht en gesloopt? Konden we blijven?" Na bewonersacties en protesten in de gemeenteraad, ging de WVG er weer vanaf, tot Eimers verbazing. ,,Elders op de Schaapdrift gebeurde dat ook, maar bij anderen, zoals bij Angelique, weer niet. Dat voelt onrechtvaardig, daarom blijven we ook gezamenlijk actievoeren. Hoe kun je zo'n wet zo lichtvaardig toepassen, zonder enig overleg met de wijkbewoners?"

Jos Damen, die in z'n bedrijfspand woont: ,,Bij mij stond er onmiddellijk een taxateur op de stoep. Ik zei: 'Mevrouw, ik wil niet verkopen'. 'Dan taxeer ik het wel via Google', antwoordde zij."

Een schrijnender voorbeeld van de kloof tussen burgers en bestuurders zul je moeilijk vinden, zeggen de wijkbewoners. Ze voelen zich geschoffeerd, niet gehoord en ook angstig omdat ze nog altijd niet weten hoe de toekomst eruitziet. Via de Vereniging tot Behoud van de Schaapsdrift e.o. laten zij hun stem horen.

,,Bij ons achter komt volgens de plannen een parkeergarage van vier hoog", zegt Roel Bolder (52). Ook zijn huis is inmiddels uit de 'gevarenzone'. ,,Maar we hebben al die tijd dat de WVG erop rustte stilgestaan. Het eist ook veel van mijn relatie, mijn vrouw kon niet meer tegen de onzekerheid en wilde vluchten: 'Verkopen en wegwezen hier'. Ik wilde vechten."

Verhuisd

Liesbeth Kruijsen (67) en haar man gooiden de handdoek in de ring. ,,We konden de stress niet meer aan", zegt Liesbeth. ,,We hebben ons huis aan de gemeente verkocht en zijn verhuisd naar een andere wijk. En dan te bedenken dat ik vroeger stemde op de partijen - GL, PvdA, PvdD - die ons dit aandoen." Ze sliep amper drie, vier uur per nacht. ,,En op een gegeven moment ben ik tijdens een raadsvergadering op de publieke tribune ontploft. Mijn man kreeg hartklachten. Gelukkig slaap ik nu weer."

Angelique Jansen ging met klachten naar de huisarts. ,,Hij zei: 'Oh, de Schaapsdrift'. Hij wist welke ziekmakende impact dit op ons heeft."

Raadslid Scott van den Broek (CDA) houdt zich in de oppositie intensief met dit dossier bezig. ,,Het is mensonterend hoe de gemeente deze mensen behandelt", waarschuwt hij. ,,Met zo'n WVG moet je heel prudent omgaan. Maar als wij dit aankaarten luidt het antwoord: we hebben nu eenmaal een woningbouwopgave van duizenden woningen."

Binnenkort stuurt het college een definitieve Gebiedsvisie naar de gemeenteraad. Wethouder Bouwkamp erkent dat er in het verleden fouten zijn gemaakt. ,,Destijds, toen de WVG werd gevestigd, hebben we ons veel te weinig gerealiseerd dat de bewoners een heel weekend met vragen achterbleven. Dat had nooit moeten gebeuren." Dat het er bij bewoners 'inhakt' als zij te horen krijgen 'dat hun huizen niet behouden blijven', begrijpt zij ook. ,,Daarom hebben we hun dit nieuws persoonlijk meegedeeld." En wat zegt ze tegen de wijkbewoners, die zich niet gehoord voelen? ,,Gezien de keuzes die gemaakt gaan worden, begrijp ik dat. Maar niet altijd kan ik dat gevoel wegnemen."

Wierd Duk spreekt wekelijks met burgers over de stand van het land.

w.duk@telegraaf.nl

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**Arnhemmers dreigen huis te verliezen door sloop; Belaagd door de overheid: links college wil wijk vernieuwen**

De Telegraaf.nl

16 november 2023 donderdag 10:00 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; FRONTPAGE

**Length:** 950 words

**Byline:** Wierd Duk

**Body**

In Arnhem vechten wijkbewoners tegen saneringsplannen van de gemeente. Die strijd eist een hoge tol: „We konden de stress niet meer aan.”

Ze slapen er niet van, al heel lang niet. Sommigen ontwikkelden gezondheidsklachten als gevolg van de stress: hartproblemen, duizelingen. „Ik moet oppassen”, bekent Frans Damen (72), die fysiek kwetsbaar is na een zwaar ongeval in het verleden. „Anders ga ik onderuit.”

Aan tafel, bij Eimer Wieldraaijer (69) in Arnhem, zitten bewoners van de wijk Schaapsdrift. Een aantal woont al decennia in deze buurt, hun kinderen groeiden er op, hun herinneringen liggen hier, ze kennen elkaar als buren en als vrienden. „Onze ziel ligt in dit huis”, zegt Emilie Pieters (68), partner van Eimer. „Hier voel ik me veilig.”

Verduurzamen

Boven de hoofden van deze mensen hangt al tijden een donkere wolk. Wat is het geval? Het linkse college, bij monde van wethouder Cathelijne Bouwkamp (GL), wil de buurt Schaapsdrift ’vernieuwen’ en ’verduurzamen’. Om grootschalige nieuwbouw (450 woningen) mogelijk te maken, betekent dit ook: slopen.

Daartoe moeten, volgens de gemeentelijke ’Concept Gebiedsvisie’, aan de Schaapsdrift ondermeer 24 huizen en bedrijfspanden verdwijnen, waaronder het huis van Angelique Jansen (64). „Dat vooruitzicht levert zo ontzettend veel stress op”, zegt de Arnhemse. „Dertig jaar geleden hebben we ons huis gekocht, bewust in de buurt waar mijn man is geboren. Hij is gitaardocent, geeft thuis les en oefent met z’n band in de kelder. Onze dochter woont bij ons. We hebben het huis verduurzaamd: dubbel glas, zonnepanelen, isolatie. Waar vinden we een alternatief in Arnhem? Nergens.”

Ook de broers Frans en Jos Damen (76) dreigen hun woon- en bedrijfspand te verliezen. „Het is gewoon onteigening”, zegt Jos verontwaardigd. „Eigentijds communisme.” Frans Damen, die een handel heeft in historische bouwmaterialen: „Ik slaap er niet van, het is slopend.”

Alarmerende brief

Hoe is dit alles in z’n werk gegaan? Vorig jaar, op een vrijdagavond in maart, kwam bij bewoners van de Schaapsdrift een koerier langs met een alarmerende brief: de gemeente Arnhem had de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) uit de kast getrokken. Die Wvg verplicht eigenaren om een perceel waarop een voorkeursrecht is gevestigd bij verkoop eerst aan de overheid aan te bieden.

Gedupeerden reageerden verbijsterd: „Vanaf twaalf uur die vrijdagnacht mochten we ons huis alleen nog aan de gemeente verkopen”, vertelt Angelique Jansen. „Onze overburen hadden hun huis ’s maandags op Funda willen zetten. Dat mocht ineens niet meer. Bejaarde wijkbewoners raakten in paniek. En dat vlak voor het weekeinde.”

Die Wvg ruste ook op het huis van Eimer en Emilie, zo bleek. „Meer dan een jaar wisten wij niet waar we aan toe waren: zou ons huis worden opgekocht en gesloopt? Konden we blijven?” Na bewonersacties en protesten in de gemeenteraad, ging de Wvg er weer vanaf, tot Eimers verbazing. „Elders op de Schaapdrift gebeurde dat ook, maar bij anderen, zoals bij Angelique, weer niet. Dat voelt onrechtvaardig, daarom blijven we ook gezamenlijk actievoeren. Hoe kun je zo’n wet zo lichtvaardig toepassen, zonder enig overleg met de wijkbewoners?”

Taxateur

Jos Damen, die in z’n bedrijfspand woont: „Bij mij stond er onmiddellijk een taxateur op de stoep. Ik zei: ’Mevrouw, ik wil niet verkopen’. ’Dan taxeer ik het wel via Google’, antwoordde zij.”

Een schrijnender voorbeeld van de kloof tussen burgers en bestuurders zul je moeilijk vinden, zeggen de wijkbewoners. Ze voelen zich geschoffeerd, niet gehoord en ook angstig omdat ze nog altijd niet weten hoe de toekomst eruit ziet. Via de Vereniging tot Behoud van de Schaapsdrift e.o. laten zij hun stem horen.

„Bij ons achter komt volgens de plannen een parkeergarage van vier hoog”, zegt Roel Bolder (52). Ook zijn huis is inmiddels uit de ’gevarenzone’. „Maar we hebben al die tijd dat de Wvg erop rustte stilgestaan. Het eist ook veel van mijn relatie: mijn vrouw kon niet meer tegen de onzekerheid en wilde vluchten: ’Verkopen en wegwezen hier’. Ik wilde vechten.”

Hartklachten

Liesbeth Kruijsen (67) en haar man gooiden de handdoek in de ring. „We konden de stress niet meer aan”, zegt Liesbeth. „We hebben ons huis aan de gemeente verkocht en zijn verhuisd naar een andere wijk. En dan te bedenken dat ik vroeger stemde op de partijen - GL, PvdA, PvdD - die ons dit aandoen.” Ze sliep amper drie, vier uur per nacht. „En op een gegeven moment ben ik tijdens een raadsvergadering op de publieke tribune ontploft. Mijn man kreeg hartklachten. Gelukkig slaap ik nu weer.”

Angelique Jansen ging met klachten naar de huisarts. „Hij zei: ’Oh, de Schaapsdrift’. Hij wist welke ziekmakende impact dit op ons heeft.”

Raadslid Scott van den Broek (CDA) houdt zich in de oppositie intensief met dit dossier bezig. „Het is mensonterend hoe de gemeente deze mensen behandelt”, waarschuwt hij. „Met zo’n Wvg moet je heel prudent omgaan. Maar als wij dit aankaarten luidt het antwoord: we hebben nu eenmaal een woningbouwopgave van duizenden woningen.”

Fouten gemaakt

Binnenkort stuurt het college een definitieve Gebiedsvisie naar de gemeenteraad. Wethouder Bouwkamp erkent dat er in het verleden fouten zijn gemaakt. „Destijds, toen de Wvg werd gevestigd, hebben we ons veel te weinig gerealiseerd dat de bewoners een heel weekend met vragen achterbleven. Dat had nooit moeten gebeuren.”

Dat het er bij bewoners ’inhakt’ als zij te horen krijgen ’dat hun huizen niet behouden blijven’, begrijpt zij ook. „Daarom hebben we hen dit nieuws persoonlijk meegedeeld.” En wat zegt ze tegen de wijkbewoners, die zich niet gehoord voelen? „Gezien de keuzes die gemaakt gaan worden, begrijp ik dat zij dat gevoel kunnen hebben. Maar niet altijd kan ik dat gevoel wegnemen.”

**Graphic**

Image, V.l.n.r. Eimer, Roel, Jos, Liesbeth, Frans, Angelique., Rias Immink

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**‘Opmars PVV kan gunstig zijn voor Timmermans’**

De Telegraaf.nl

16 november 2023 donderdag 3:08 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** AUDIO; BINNENLAND; FRONTPAGE

**Length:** 102 words

**Body**

In Het Haags Kwartiertje pakken de politiek verslaggevers van De Telegraaf de nieuwste peilingen erbij. Waarom haken kiezers af bij Nieuw Sociaal Contract? Wat is het geheim van de VVD-campagne? En kan Frans Timmermans zijn ‘potentieel’ nog aanboren? Ook gaat het over de atypische campagne van Pieter Omtzigt, die parlementair verslaggever Leon Brandsema de afgelopen weken intensief gevolgd heeft. En oud-CDA-spindoctor Jack de Vries ziet sommige lijsttrekkers in de slotfase van de campagne van strategie veranderen.

Het Haags Kwartiertje is ook te beluisteren via Apple Podcasts,   Google Podcasts en   Spotify.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Chemiebedrijf Nobian mag nu zout winnen in Haaksbergen. Dorpsbewoners vrezen ‘Groningse’ toestanden**

Trouw.nl

16 november 2023 donderdag 09:13 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 800 words

**Byline:** André Valkeman

**Body**

Zoutbedrijf Nobian mag in Haaksbergen zout winnen, besloot de gemeenteraad. Maar de dorpsstrijd lijkt niet voorbij. Werkgelegenheid en miljoenen euro's staan tegenover angst.

De gemeenteraad heeft voor sommigen het vooroordeel saai te zijn. Maar dat is deze woensdagavond in Haaksbergen heel anders. Negentien Haaksberger raadsleden ‘spelen’ vanavond voor een ‘uitverkocht huis’. De publieke tribune is helemaal vol met dorpsbewoners. Inwoners die er niet meer in konden, kijken via een scherm mee op de gang. Thuis kijken bovendien naar schatting honderden mensen online mee.

Woensdagavond stemt de raad dan ook in een overgevoelig dorpsdebat. Nobian, Europese leider in de productie van chemicaliën, wil zo snel mogelijk zout winnen in de Haaksberger bodem. Daar zit onder enkele velden zeer speciaal ‘productie-zout’ dat bijvoorbeeld voor batterijmaterialen, windmolenbladen en isolatiemateriaal gebruikt kan worden. Kostbaar zout waar wereldwijd allesbehalve een overvloed aan is.

Die wens verdeelt het doorgaans zo vredige dorp tot op het bot. Tegenstanders kennen angst. Ze wijzen vooral naar de gaswinning in Groningen, die leidde tot bodemdaling, scheuren in huizen en aardbevingen. Zij vrezen dat Haaksbergen datzelfde wacht wanneer Nobian de bodem leegt.

Voorstanders zijn er echter ook genoeg. De zoutwinning kan vast veilig, denken zij. Bovendien biedt de winning lokale werkgelegenheid en Nobian belooft jaarlijks 3,75 miljoen euro aan een dorpsfonds te doneren. Geld dat Haaksbergen – een armere gemeente – naar eigen inzicht mag besteden aan pakweg een nieuw zwembad, sportpark of theater.

Geen Brits Lagerhuis

Bij de raadsvergadering legt burgemeester Rob Welten de spelregels nog eens uit. Hij wil in Twente geen Brits Lagerhuis. “Ook aan het publiek de vraag geen geluiden van instemming of afkeuring te laten horen. Raadsleden moeten zonder beïnvloeding kunnen stemmen.”

Han ten Broeke is erbij gaan zitten, nu er zo gestemd gaat worden. De bekendste Haaksberger politicus, oud-VVD-Kamerlid, werd speciaal ingevlogen om dit heikele onderwerp te begeleiden. Hij trachtte ervoor te zorgen dat alle raadsleden informatie kregen over bijvoorbeeld veiligheid bij boorlocaties en financiële en juridische garanties. Hij ging zelfs met de raad op zoutsafari naar het Groningse Heiligerlee waar al zout gewonnen wordt. Partij kiezen doet hij niet. “U moet nu ja of nee zeggen, mij maakt niet uit wat het wordt”, zegt hij voor de stemming. Ten Broeke blijft wel nog even. “Omdat ik het oprecht spannend vind, ik heb werkelijk geen idee wie de meerderheid krijgt.”

De gezichten staan strak bij de raadsleden, op wie maandenlang druk is uitgeoefend. Bij de supermarkt smeekten bezorgde bewoners van potentiële zoutvelden om tegen te stemmen. Twee uur later werden ze bij de sportclub op de schouders geslagen om toch vooral juist in te stemmen. Welk bedrag zou de club wel niet uit dat fonds kunnen krijgen? Sommige raadsleden vonden die Nobian-belofte ook een perverse prikkel in de besluitvorming. Het voelde alsof ze miljoenen en veiligheid van inwoners tegenover elkaar moesten afwegen.

Siddering door de zaal

De klok slaat 19:44, en een eerste ‘ja’ is daar. Al voor de stemming zegt Thij Looman dat zijn tweekoppige PvdA-fractie ‘straks voor stemt’. Het CDA bekent voor stemming tevens kleur en koerst op een nee. Om 20:17 is daar een siddering. In de raadszaal pik je direct kenners van deze politieke kwestie tussen de argelozere toeschouwer uit. Bij Wesley Uuldriks van Nieuw Haaksbergen ligt de sleutel, hij blaast zijn wangen leeg en praat. Mensen veren op.

De partij kan met vier zetels het kamp voor óf tegen laten ‘winnen’. Na een betoog van bijna een kwartier zegt Uuldriks het: “Wij stemmen in, hebben geen bezwaar.” Handen gaan voor monden, mensen lachen, stil is het niet.

“Poeh, ja, ik wist dat er vandaag naar ons, naar mij, gekeken zou worden”, zegt Uuldriks later op de gang. “Misschien was het lang, maar onze beweegredenen toelichten was essentieel. Zodat tegenstanders horen waarom we instemmen.”

Partijen die voor stemden, wogen onder meer oordelen van TNO mee, een onafhankelijke organisatie die wetenschappelijk heeft getoetst of de zoutwinning veilig kan. Nobian heeft beloofd schadefondsen op te tuigen, mocht het onverhoopt toch misgaan. Die garantie wilden instemmers ook hebben.

Er is een uitslag, toch lijkt de zoutsoap niet voorbij. Laat De Hoeve Niet Zakken!, een actiegroep tegen Haaksberger zoutwinning, laat weten ‘juridische kansen’ te zien, waarin het bij de rechter wil aantonen dat de gemeente met zoutwinning de veiligheid van inwoners schaadt.

Lees ook:

Lobby moet Haaksbergen verleiden ‘ja’ te zeggen tegen zoutwinning. ‘Dit voelt als omkoping’

Zout- en chemiebedrijf Nobian belooft miljoenen euro’s aan de gemeenschap als er een ‘ja’ komt.‘Het voelt als omkoping.’

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Ik hoopte dat de conducteur een grapje maakte, maar gezien zijn toon denk ik dat hij het serieus bedoelde**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 05:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 338 words

**Byline:** Marcel Bult

**Body**

Al meer dan tien jaar reis ik met de trein vanuit Apeldoorn naar mijn werk in de buurt van Utrecht. En nee, ik ga niet afgeven op de NS, want vanuit mijn eigen vakgebied – het weer – weet ik precies wat het is om kritiek te krijgen van mensen die eigenlijk niet goed weten waar ze het over hebben.

Schrijven voor een erkend medium over bijzonderheden in het alledaagse leven is voor veel mensen een droom. De Stentor biedt dit podium aan gastschrijvers. Lezers kunnen onderaan de bijdrage hun waardering geven met sterren.

En behalve dat ik het niet wil, heb ik er om eerlijk te zijn ook geen enkele reden toe.

Een paar keer per jaar heb ik een flinke vertraging. Maar dat is op een, hooguit twee handen te tellen. Met de auto zou dat heel wat vaker zijn geweest.

Maar laatst werd de trein die klaar stond op station Utrecht om te vertrekken richting Apeldoorn ‘opgeheven’, zoals de conducteur dat aangaf. Dat was omdat er bij Den Dolder een kapotte trein op het spoor stond.

De trein, waarin ik al had plaatsgenomen, komt uit Den Haag en ging dus niet meer verder. Behalve de mededeling over het opheffen van de trein gaf de conducteur ook aan dat je uit moest stappen als je toch richting Enschede wilde.

Dûh, dat snapte ik ook wel.

Maar, vervolgde hij, als je naar Den Haag moest, dan kon je wel blijven zitten, want dat was de nieuwe bestemming. Aan het gegniffel in de trein kon ik afleiden dat niemand terug wilde. Anders ga je natuurlijk niet in de trein richting Enschede zitten.

Hopelijk was het een grapje van de conducteur, maar gezien de toon van zijn boodschap, ben ik bang dat hij het serieus bedoelde. Via Hilversum en drie kwartier later dan gepland kwam ik uiteindelijk in Apeldoorn aan.

Niet lang daarna, op de dag dat de storm Ciarán over Nederland raasde, reed mijn trein weer keurig op tijd. Nee, mij hoor je niet klagen!

Marcel Bult (57) uit Apeldoorn is meteorologisch adviseur bij het KNMI

Gastschrijvers is een podium voor schrijvers in de dop. Lees meer bijdragen van gastschrijvers op destentor.nl/gastschrijvers.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**lezersreacties**

Trouw

16 november 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Opinie; Blz. 23

**Length:** 488 words

**Body**

**Klimaatmars**

Ik was afgelopen zondag bij de mars voor klimaat en rechtvaardigheid, waar Sahar Shirzad een oproep deed tot naastenliefde, maar ook een activist het woord gaf die riep: From the river to the sea, Palestine wil be free. Wat is dit anders dan een oproep tot het vernietigen van de staat Israël? Shirzad had beloofd een verbindende tekst te spreken over vrede, maar gebruikte haar podium om haar visie op de Palestijnse zaak te koppelen aan de klimaatbeweging. Dat doet de Palestijnse zaak geen goed en zorgt voor verdeeldheid in de klimaatbeweging. Ja, het leed van de Palestijnen is onbeschrijfelijk en Shirzads betrokkenheid is te prijzen, maar niet elk middel heiligt het doel. Bied je excuses aan, Sahar Shirzad, of lever je vredesduif in!

Hugo van Liempd Nijmegen

**Klimaatmars (2)**

Dat de klimaatmars in Amsterdam overschaduwd werd door conflict, is duidelijk naar voren gekomen in de media. Wat weinig wordt benoemd is de verbindende kracht die vanuit de religies aanwezig was. Voorafgaand was er een interreligieuze viering in de Westerkerk in Amsterdam. Joden, christenen, moslims, hindoes, boeddhisten, humanisten en anderen kwamen samen om uit te spreken dat we de zorg voor ons 'gemeenschappelijk huis' serieus moeten nemen. Er kwam naar voren dat we een gedeeld geloof hebben in een liefdevolle en rechtvaardige toekomst en dat geeft hoop. Wellicht als voorbeeld voor een hernieuwde verbinding binnen de klimaatbeweging.

Dorothé Kalkman Utrecht

**Wilders en onschuld**

Renate van der Bas schrijft dat Wilders bij het Jeugdjournaal ongetwijfeld de harten van vele kinderen gestolen heeft omdat hij zo'n groot kattenliefhebber is (Achterop, 15 november). Ik kan haar vertellen dat menig kinderhart enorm bang is geworden voor de plek van de PVV in de Nederlandse maatschappij. Mijn dochter denkt dat wij Nederland moeten verlaten als Wilders aan de macht komt. Ik denk dat hij menig kinderonschuld gestolen heeft.

Linda Osman Vleuten

**Cultureel erfgoed**

Het museum van een van onze grootste schrijvers, Louis Couperus, staat in zijn jubileumjaar, honderd jaar na zijn overlijden, op omvallen (Trouw, 14 november). Hoe leggen we dan de waarde van ons cultureel erfgoed uit aan nieuwkomers in Nederland?

Trudy de Lissa-Krajenbrink Fribourg (Zwitserland)

**Liever een bezem**

De stofzuigrobot is handig, maar is hij ook duurzaam, aldus de vraag in de Groene Gids (14 november)? Ik bezem de begane grond in mijn huis al jaren - met een bezem dus. (Ik heb geen kleine kinderen meer over de vloer). Werktijd: vijf extra minuten. Mijn stofzuiger uit de kringloopwinkel doet het al bijna tien jaar. Die gebruik ik eens in de twee weken. Ik denk dat ik gezonder beweeg met een bezem, en rustiger werk zonder het geluid en gewicht van een stofzuiger. Als de stofzak vol is, leeg ik die in de vuilnisbak buiten. Ik vrees dat veel mensen een lichte vorm van smetvrees hebben.

Julie Duijker Abcoude

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 23

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**De comeback van Caroline**

Trouw

16 november 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Vandaag; Blz. 2

**Length:** 555 words

**Byline:** SYLVAIN EPHIMENCO

**Body**

Natuurlijk heb ik een zwak voor Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging. Een zwak voor haar ongedwongen voorkomen en groen geverfde nagels, voor haar rechttoe-rechtaanretoriek, voor haar voorliefde voor het biergenot rechtstreeks uit het pijpje. Met haar excentrieke uitdossing die soms aan een kerstboom doet denken en een bos haar die ze iedere ochtend zorgvuldig met een rotje kamt, verwacht je haar niet in een deftige omgeving als de Tweede Kamer. Maar, hoe raar het ook mag klinken, ook niet op een oerend hard schuurfeest van Normaal.

Caroline is meer van de artistieke scene en hoort in een kraakdecor vol lege pijpjes, half geknabbelde krentenbollen en uitgedrukte joints op tafel. Ze moet de enige politica in Europa zijn die een functie als premier zei te weigeren omdat ze op hakken zou moeten lopen, 'terwijl ik helemaal niet op hakken kan lopen' (wel eens Angela Merkel op pumps zien schuifelen?).

Helaas kreeg ik het gevoel bij aanvang van deze campagne dat mijn Caroline aan een gedaantewisseling was begonnen. Ze was flets, afwezig, hoestte en viel in debatten bijna in slaap. Wat men van haar optredens onthield waren vooral trivialiteiten als: 'Als dit het gelul wordt in de coalitie, dan hoeft het voor mij niet' (College Tour).

Ze leek in een zee van andermans oneliners te verdrinken. Verdrinken? Heeft het misschien met haar fascinatie voor de gezonken Titanic te maken? Een obsessie zelfs, die ze bij Veronica opbiechtte: 'Van kinds af aan droom ik vaak dat ik op een boot naar New York ga (...) Ik heb weleens bij mezelf gedacht: volgens mij ben ik een gereïncarneerde Titanic-ganger'.

Zou ze dan in Pieter Omtzigt, die alle BBB-stemmen lijkt af te snoepen, haar fatale ijsberg hebben gevonden, vroeg ik me af. Maar zondag bij Buitenhof begreep ik wat aan de hand was. Terwijl andere lijsttrekkers aan het woord waren zoemde de camera telkens op haar gesloten gezicht. Je las erop een onbeschrijfelijke verveling, van hier tot het Noord-Brabantse Cuijk. Deze obligate campagne vol politieke platitudes moet haar een stierlijke desinteresse hebben bezorgd. Verveling die de Franse dichter Baudelaire 'een delicaat monster' noemde die 'graag de aarde in puin zou veranderen/En in een geeuw de wereld verzwelgen'.

En toch duurde het na Buitenhof maar 24 uur voordat Caroline eindelijk ontwaakte en met een magistrale geeuw de hele bende bij Khalid & Sophie in puin veranderde. Men had bij BNNVara een reporter naar Budel gestuurd om een inwoner, die zich over overlast gevende asielzoekers bezorgd toonde, belachelijk te maken.

Terug in de studio vroeg Khalid met een wokestemmetje aan Esther Ouwehand van de PvdD of ze van die man uit Budel schrok. Met een grijns van minachting antwoordde Ouwehand, die de laatste zeventien jaar onder een Haagse steen heeft geleefd, met een vraag: 'Is dat echt?'.

Komiek Raoul Heertje vond op zijn beurt dat die man een 'te strakke trui' aan had en 'veel te dik is'. Woest was onze Caroline, die het 'verschrikkelijk' vond hoe de man belachelijk werd gemaakt. Het was een aanklacht tegen het dedain van Hilversum, Den Haag en de Randstad voor de mensen diep in het land met concrete problemen. Caroline was terug en ik dacht: tien zetels erbij!

Terug in de studio vroeg Khalid met een wokestemmetje of Ouwehand ervan schrok

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 2

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**De comeback van Caroline**

Trouw.nl

16 november 2023 donderdag 05:50 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 568 words

**Byline:** Sylvain Ephimenco

**Body**

Natuurlijk heb ik een zwak voor Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging. Een zwak voor haar ongedwongen voorkomen en groen geverfde nagels, voor haar rechttoe-rechtaanretoriek, voor haar voorliefde voor het biergenot rechtstreeks uit het pijpje.

Met haar excentrieke uitdossing die soms aan een kerstboom doet denken en een bos haar die ze iedere ochtend zorgvuldig met een rotje kamt, verwacht je haar niet in een deftige omgeving als de Tweede Kamer. Maar, hoe raar het ook mag klinken, ook niet op een oerend hard schuurfeest van Normaal.

Caroline is meer van de artistieke scene en hoort in een kraakdecor vol lege pijpjes, half geknabbelde krentenbollen en uitgedrukte joints op tafel. Ze moet de enige politica in Europa zijn die een functie als premier zei te weigeren omdat ze op hakken zou moeten lopen, ‘terwijl ik helemaal niet op hakken kan lopen’ (wel eens Angela Merkel op pumps zien schuifelen?).

Een onbeschrijfelijke verveling

Helaas kreeg ik het gevoel bij aanvang van deze campagne dat mijn Caroline aan een gedaantewisseling was begonnen. Ze was flets, afwezig, hoestte en viel in debatten bijna in slaap. Wat men van haar optredens onthield waren vooral trivialiteiten als: ‘Als dit het gelul wordt in de coalitie, dan hoeft het voor mij niet’ (College Tour).

Ze leek in een zee van andermans oneliners te verdrinken. Verdrinken? Heeft het misschien met haar fascinatie voor de gezonken Titanic te maken? Een obsessie zelfs, die ze bij Veronica opbiechtte: ‘Van kinds af aan droom ik vaak dat ik op een boot naar New York ga (…) Ik heb weleens bij mezelf gedacht: volgens mij ben ik een gereïncarneerde Titanic-ganger.’

Zou ze dan in Pieter Omtzigt, die alle BBB-stemmen lijkt af te snoepen, haar fatale ijsberg hebben gevonden, vroeg ik me af. Maar zondag bij Buitenhof begreep ik wat aan de hand was. Terwijl andere lijsttrekkers aan het woord waren zoemde de camera telkens op haar gesloten gezicht. Je las erop een onbeschrijfelijke verveling, van hier tot het Noord-Brabantse Cuijk. Deze obligate campagne vol politieke platitudes moet haar een stierlijke desinteresse hebben bezorgd. Verveling die de Franse dichter Baudelaire ooit ‘een delicaat monster’ noemde die ‘graag de aarde in puin zou veranderen/En in een geeuw de wereld verzwelgen’.

En toch duurde het na Buitenhof maar 24 uur voordat Caroline eindelijk ontwaakte en met een magistrale geeuw de hele bende bij Khalid & Sophie in puin veranderde. Men had bij BNNVara een reporter naar Budel gestuurd om een inwoner, die zich over overlast gevende asielzoekers bezorgd toonde, belachelijk te maken.

Terug in de studio vroeg Khalid met een wokestemmetje aan Esther Ouwehand van de PvdD of ze van die man uit Budel schrok. Met een grijns van minachting antwoordde Ouwehand, die de laatste zeventien jaar onder een Haagse steen heeft geleefd, met een vraag: ‘Is dat echt?’.

Dienstdoende komiek Raoul Heertje vond op zijn beurt dat die man een ‘te strakke trui’ aan had en ‘veel te dik is’. Woest was onze Caroline, die het ‘verschrikkelijk’ vond hoe de man uit Budel ‘door jullie belachelijk wordt gemaakt’. Het was een regelrechte aanklacht tegen het correcte dedain van Hilversum, Den Haag en de Randstad voor de mensen diep in het land met hun concrete problemen. Caroline was terug en ik dacht: tien zetels erbij!

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Haaksbergse gemeenteraad geeft toestemming voor acht zoutwinningslocaties, ondanks zorgen om veiligheid**

NRC.nl

november 16, 2023 8:23 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 260 words

**Byline:** Naïm Derbali

**Highlight:** Het politieke besluit stelt zoutbedrijf Nobian in staat om de komende dertig jaar 14,5 miljoen ton zout te winnen in het noorden van Haaksbergen.

**Body**

Haaksbergen heeft ondanks veiligheidszorgen alsnog toestemming gegeven voor de aanleg van acht zoutwinningslocaties. Dat heeft de gemeenteraad van de Overijsselse gemeente woensdag bepaald in een stemming, meldt onder meer RTV Oost . Het besluit maakt een einde aan een lange periode van politieke onenigheid in de gemeente. Omwonenden vrezen voor schade aan hun woningen vanwege de geplande booractiviteiten.

Met het besluit krijgt zoutbedrijf Nobian groen licht om de komende dertig jaar 14,5 miljoen ton aan zout te winnen in het noorden van Haaksbergen. De lokale partij Nieuw Haaksbergen trok haar bezwaren voor de nieuwe zoutwinningslocaties in, waardoor een politieke doorbraak mogelijk was. Bepaalde garanties dat mogelijke schade voorkomen en indien nodig vergoed zouden worden, deden de partij alsnog toestemmen. Wel behoudt Nieuw Haaksbergen bedenkingen over eventuele bodemdaling. VVD en CDA stemden wel tegen. Beide partijen geloven niet dat zoutwinning risicovrij kan plaatsvinden.

Nobian hoopt al jaren acht boorlocaties te mogen aanleggen, maar kreeg vooralsnog geen toestemming vanwege onder meer zorgen over de veiligheid. Volgens Wesley Uuldriks, fractievoorzitter voor Nieuw Haaksbergen, zijn er bij het zoutbedrijf de afgelopen tien jaar verwachtingen gewekt die „niet meer kunnen worden teruggedraaid”, schrijft persbureau ANP.

*Correctie 16 november 2023: in een eerdere versie van dit bericht stond dat Nobian de komende dertig jaar 14,5 ton zout mag winnen. Dat klopt niet. Het gaat om 14,5 miljoen ton zout. Dat is hierboven gecorrigeerd.*

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Tweede Kamerverkiezingen 2023: deze Deventenaren stellen zich kandidaat**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 07:58 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 251 words

**Byline:** Roel Diender

**Body**

Vrijwel iedere Deventenaar van 18 jaar en ouder mag op woensdag 22 november 2023 stemmen op (nieuwe) Tweede Kamerleden. Tijdens deze verkiezing stellen ook Deventenaren zich verkiesbaar, een overzicht.

Verkiesbare stadsgenoten

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2023 stellen vier stadsgenoeten zich verkiesbaar. Wie dat zijn, zie je hieronder.

Misschien wel de bekendste Deventerse die op de lijst staat is Caroline van der Plas, zij is de lijsttrekker van de BoerenBurgerBeweging (BBB). Bij diezelfde partij staat ook stadsgenoot Eric Floors op de lijst. Voor DENK doet Ahmet Kaya mee en ook Jorik Bloemenkamp staat op de lijst, voor de partij JA21.

Een Tweede Kamerlid moet minimaal 18 jaar oud zijn, de Nederlandse nationaliteit hebben en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. De Tweede Kamer bestaat uit honderdvijftig Kamerleden.

Ben jij er nog niet over uit op welke partij en kandidaat je gaat stemmen? De kieswijzer van indebuurt kan je hier een handje bij helpen.

Tweede Kamer

Nog wat algemene informatie: de Tweede Kamer en de leden worden voor vier jaar gekozen. Daarna zijn opnieuw verkiezingen en dus mogelijk ook weer andere Kamerleden. Soms zitten de Kamerleden korter, bijvoorbeeld als het kabinet aftreedt en er nieuwe verkiezingen komen voor de Tweede Kamer. Dat is dit jaar het geval.

Dit is een artikel van indebuurt Deventer. 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:** November 16, 2023

**End of Document**



**Gedupeerden overheidsfout langer in armoede, slechts enkele gemeenten compenseren hen al**

NRC.nl

november 16, 2023 5:56 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 621 words

**Byline:** Christiaan Pelgrim

**Highlight:** Duizenden gezinnen in armoede lopen toeslagen mis waar zij recht op hebben. De overheid weet dit al jaren, en het probleem leidde in maart tot ophef. Toch wachten de meeste gedupeerden nog op compensatie.

**Body**

Van de duizenden gezinnen die door een overheidsfout in armoede leven, vaak al jarenlang, wordt het merendeel waarschijnlijk pas in de loop van 2024 opgespoord en gecompenseerd. Dat zeggen betrokkenen tegen *NRC* .

Deze mensen moeten toeslagen terugbetalen waar zij recht op hebben, doordat verschillende inkomensregelingen elkaar onbedoeld in de weg zitten. Hun inkomen zakt daardoor onder het bestaansminimum. Ze lopen veelal honderden euro’s per jaar mis, met armoede en een groot risico op schulden tot gevolg.

Het ministerie van Sociale Zaken kent dit probleem al sinds 2017, maar pas in maart dit jaar,en Kamervragen, maakte het kabinet bekend een oplossing te zoeken. De structurele, landelijke oplossing, bleek op Prinsjesdag. Tot die tijd moeten gemeenten gedupeerden zoeken en compenseren.

Lees ook: Overheidsfout met toeslagen niet voor 2028 opgelost: gemeenten moeten duizenden gezinnen uit armoede houden

Nu blijkt dat de meeste gemeenten daar nog niet aan begonnen zijn. „Ik weet dat een relatief klein aantal gemeenten hiermee bezig is”, zegt Peter Heijkoop (CDA), armoedewethouder in Dordrecht en bestuurder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Andere betrokkenen bij dit dossier bevestigen dat beeld.

Gemeenten vrezen dat het opsporen en compenseren van gedupeerden te veel tijd kost. „We hebben de capaciteit gewoon niet”, zegt armoedewethouder Marike de Nobel (GroenLinks) in Breda. „Onze mensen zijn keihard aan het werk om de energietoeslag uit te keren. Ik kan ze niet tachtig uur per week laten werken.” Bij sociale diensten is een „enorm personeelsgebrek”, zegt Heijkoop.

Veel gemeenten vinden de materie ook ingewikkeld. Gemeenten kunnen dit niet alleen, laat een woordvoerder van Lansingerland weten. „Wij vinden het noodzakelijk dat het ministerie de regie pakt.” Maassluis noemt het zelfs „dermate complex” dat het vragen van *NRC* hierover niet binnen een week kon beantwoorden.

**‘Pijnlijk’**

Het kabinet wil gemeenten helpen door lijsten op te stellen waar alle gedupeerden op staan. Maar het is nog onduidelijk wanneer zij die krijgen. De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken, GroenLinks) vindt het veel te lang duren. „We weten dit al zes jaar. Maar wat dóén we dan precies? We moeten dit gewoon regelen met zijn allen.”

Dit armoedeprobleem treft een zeer specifieke groep van naar schatting 6.400 ‘eenverdieners’, stellen van wie één partner eigen inkomen heeft, meestal een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. Een deel van hen krijgt daarbovenop een bijstandsuitkering van hun gemeente.

Lees ook: Al jaren in armoede, door een fout van de overheid

Deze mensen krijgen netto ongeveer evenveel geld op hun rekening als stellen die alléén een bijstandsuitkering krijgen. Maar door een onbedoeld effect van zeer specifieke belastingregels wordt hun bruto-inkomen veel te hoog. Daardoor moeten zij toeslagen terugbetalen waar zij recht op hebben.

Groot Wassink vindt dat gemeenten niet moeten wachten tot zij de lijst met gedupeerden krijgen. „Deze mensen hebben buitengewoon veel moeite om rond te komen.” In de hoofdstad worden slachtoffers nu al actief opgespoord en gecompenseerd. Net als onder meer in Nijmegen, Alphen aan den Rijn en Rheden.

Probleem daarbij is dat gemeenten slechts een klein deel van de slachtoffers in beeld kunnen krijgen: zij kennen alleen gedupeerden met een bijstandsuitkering. Dat is slechts 20 procent van de totale groep. Het merendeel heeft alleen een UWV-uitkering. Om hen op te sporen, moeten ook de voortvarende gemeenten wachten op de lijsten van de landelijke overheid.

Het ministerie van Sociale Zaken weet nog niet wanneer die lijsten af zijn. Het opstellen daarvan „kost tijd”, laat een woordvoerder weten, „ook vanwege privacywaarborgen”.

**Load-Date:** November 17, 2023

**End of Document**



**Christendom een Romeinse creatie?**

Trouw.nl

16 november 2023 donderdag 07:34 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 685 words

**Byline:** Redactie Trouw

**Body**

De schrijvers van de thriller Openbaring, Jeroen Windmeijer en Tjarko Evenboer, stellen dat het christendom een Romeinse creatie is (Verdieping, 14 november). Na hun verovering van Jeruzalem zouden de Romeinen de joodse God meegenomen hebben naar Rome en geplaatst hebben in de Romeinse heidense kerk.

Dat Romeinse keizers dit ‘Romeinse’ christendom en zijn aanhangers gingen vervolgen is dan wel heel vreemd. In het Bijbelboek Openbaring krijgt Rome (codenaam Babylon) de volle laag.

Geen serieuze (Bijbel)wetenschapper neemt de theorie van deze twee schrijvers dan ook serieus. Ze strijden waarschijnlijk tegen achterhaalde voorstellingen die zij in hun evangelische geloofsopvoeding als Pinkstergemeente-gelovige en baptist hebben meegekregen. Ze hebben ontdekt dat de Bijbel mensenwerk is. Dat had ik hun ook wel kunnen vertellen.

Als ik een goede raad mag geven aan kerkleiders: zorg voor een academische opleiding van predikanten. Want stel je voor dat deze twee auteurs hun geloof hadden behouden. Grote kans dat ze voorgangers waren geworden en dan was de ramp aan desinformatie nog veel groter geweest.

Sam Janse (emeritus predikant) Ameide

Klimaatmars

Ik was afgelopen zondag bij de mars voor klimaat en rechtvaardigheid, waar Sahar Shirzad een oproep deed tot naastenliefde, maar ook een activist het woord gaf die riep: From the river to the sea, Palestine wil be free. Wat is dit anders dan een oproep tot het vernietigen van de staat Israël? Shirzad had beloofd een verbindende tekst te spreken over vrede, maar gebruikte haar podium om haar visie op de Palestijnse zaak te koppelen aan de klimaatbeweging. Dat doet de Palestijnse zaak geen goed en zorgt voor verdeeldheid in de klimaatbeweging. Ja, het leed van de Palestijnen is onbeschrijfelijk en Shirzads betrokkenheid is te prijzen, maar niet elk middel heiligt het doel. Bied je excuses aan, Sahar Shirzad, of lever je vredesduif in!

Hugo van Liempd Nijmegen

Klimaatmars (2)

Dat de klimaatmars in Amsterdam overschaduwd werd door conflict, is duidelijk naar voren gekomen in de media. Wat weinig wordt benoemd is de verbindende kracht die vanuit de religies aanwezig was. Voorafgaand was er een interreligieuze viering in de Westerkerk in Amsterdam. Joden, christenen, moslims, hindoes, boeddhisten, humanisten en anderen kwamen samen om uit te spreken dat we de zorg voor ons ‘gemeenschappelijk huis’ serieus moeten nemen. Er kwam naar voren dat we een gedeeld geloof hebben in een liefdevolle en rechtvaardige toekomst en dat geeft hoop. Wellicht als voorbeeld voor een hernieuwde verbinding binnen de klimaatbeweging.

Dorothé Kalkman Utrecht

Wilders en onschuld

Renate van der Bas schrijft dat Wilders bij het Jeugdjournaal ongetwijfeld de harten van vele kinderen gestolen heeft, omdat hij zo’n groot kattenliefhebber is (Achterop, 15 november). Ik kan haar vertellen dat menig kinderhart enorm bang is geworden voor de plek van de PVV in de Nederlandse maatschappij. Mijn dochter denkt dat wij Nederland moeten verlaten als Wilders aan de macht komt. Ik denk dat hij menig kinderonschuld gestolen heeft.

Linda Osman Vleuten

Cultureel erfgoed

Het museum van een van onze grootste schrijvers, Louis Couperus, staat in zijn jubileumjaar, honderd jaar na zijn overlijden, op omvallen (Trouw, 14 november). Hoe leggen we dan de waarde van ons cultureel erfgoed uit aan nieuwkomers in Nederland?

Trudy de Lissa-Krajenbrink Fribourg (Zwitserland)

Liever een bezem

De stofzuigrobot is handig, maar is hij ook duurzaam, aldus de vraag in de Groene Gids (14 november)? Ik bezem de begane grond in mijn huis al jaren - met een bezem dus. (Ik heb geen kleine kinderen meer over de vloer). Werktijd: vijf extra minuten. Mijn stofzuiger uit de kringloopwinkel doet het al bijna tien jaar. Die gebruik ik eens in de twee weken. Ik denk dat ik gezonder beweeg met een bezem, en rustiger werk zonder het geluid en gewicht van een stofzuiger. Als de stofzak vol is, leeg ik die in de vuilnisbak buiten. Ik vrees dat veel mensen een lichte vorm van smetvrees hebben.

Julie Duijker Abcoude

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

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Oosterhout zegt nog geen volmondig ja tegen huisvesting MidZuid: ‘Doodzonde, je gooit geld in het putje’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 07:30 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 466 words

**Byline:** Ralph van Wolffelaar

**Body**

OOSTERHOUT - MidZuid heeft nieuwe huisvesting nodig, maar in afwachting van duidelijkheid over betaalbaarheid wil de Oosterhoutse gemeenteraad de pauzeknop indrukken voor het miljoenenproject. Dat bleek dinsdag bij een discussiepeiling onder de politiek fracties.

Enkel de noodzakelijke aanpassingen plegen, het gebouw vernieuwen óf sloop en daarna nieuwbouw op dezelfde locatie. Alle opties kwamen voorbij. Want dat er iets moet gebeuren aan het pand uit begin jaren 90 is duidelijk. Dat de financiën de komende tijd zullen afnemen is dat ook, en dus moeten er geen onomkeerbare besluiten worden genomen, zo was de teneur.

MidZuid, de organisatie voor sociaal werk, heeft een voorkeur voor sloop en nieuwbouw op de huidige locatie aan het Wilhelminakanaal-Noord. De vier gemeenten die deelnemen, Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg en Altena, beslissen over het project, dat op 27,4 miljoen euro wordt begroot.

Het huidige gebouw is gedateerd, te weinig duurzaam en de klimaatbeheersing deugt niet. Los daarvan is er veel leegstand. Sinds de invoering van de Participatiewet (2015) werken veel medewerkers bij externe werkgevers. MidZuid levert op de locatie beschut werk, maar de omvang van die groep is flink afgenomen.

Verwarden personen, long covid, burn outs...de doelgroep groeit. Is er een vergezicht van deze sociale gevolgen en wat dit voor de huisvestingseisen tot gevolg kan hebben

,,Wij zien alleen ruimte voor nieuwbouw, de boel oppoetsen voor 10 jaar is geen oplossing”, zei Peter de Laat (Voor Heel Oosterhout). ,,We willen de pauzeknop indrukken", stelde René van Bijnen (D66) daar tegenover. ,,We gooien dan geld in het putje, doodzonde. Maar het is het beste nu we nog niet weten wat er op ons afkomt.”

Want het financiële plaatje is veranderd nu een ravijnjaar dreigt. Oosterhout gaat fors de min in en dat biedt nieuwe inzichten.

Ook Gemeentebelangen voert een innerlijke tweestrijd. ,,Voor ons is ook nog onduidelijk hoe groot het bouwvolume moet zijn”, sprak Ad Jespers. ,,Tegelijk kunnen we er niet achteraan blijven lopen, we zullen vaart moeten maken.”

,,Het uitgangspunt is bouwen voor 150 medewerkers en 70 begeleiders, maar hoe vast zijn die aantallen”, vroeg Jan Schellekens (LoeS): ,,Verwarde personen, long covid, burn outs...de doelgroep groeit. Zijn de sociale gevolgen hiervan duidelijk en wat dit voor de huisvestingseisen betekent?”

Harm Mertens (VVD): ,,Niemand heeft een glazen bol, dus zorg dat het gebouw flexibel indeelbaar is en aan te passen aan de eisen van de tijd.”

De Laat opperde nog om te zien of het Hanze College nieuwbouw zou kunnen krijgen op de vrijkomende grond van MidZuid. Sympathiek, maar praktisch onhaalbaar, waarschuwde wethouder Willem-Jan van der Zanden: ,,Uitgangspunt is dat we geen nieuwe scholen bouwen binnen 300 meter van de snelweg.”

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Iedereen een eigen parkeerplek? 'Dat is te kort door de bocht’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 04:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1059 words

**Byline:** John Lazaroms

**Body**

Heeft iedereen recht op een eigen parkeerplek voor de deur? Zo'n plek is een gewild bezit, maar het blijkt lastiger te realiseren dan gedacht in de Haagse Moerwijk. Door afspraken tussen ontwikkelaar en corporatie missen huurders met een beperkt budget de kans op een parkeerplek. ‘Nee, ik vind niet dat iedereen recht heeft op een parkeerplek. Als dit recht in heel Den Haag zou gelden, dan zouden er heel veel parkeerplekken bij moeten komen.’

De Haagse wethouder Martijn Balster bood al excuses aan omdat sociale huurders in de nieuwe woontorens geen gebruik kunnen maken van inpandige parkeerplekken, die alleen beschikbaar zijn voor huurders met een hoger inkomen. Bewoners met een lager inkomen kunnen geen straatvergunning aanvragen. Lesley Arp van de SP vraagt zich af hoe het stadsbestuur hiermee omgaat. De afspraak tussen corporatie en ontwikkelaar lijkt lastig te wijzigen, en Balster kan niet meer dan vragen om plekken voor sociale huurders te regelen. In Den Haag zijn er meer gebieden waar bewoners moeite hebben met het vinden van parkeerplekken. Is het recht op een parkeerplek dicht bij huis een voorziening waar de gemeente voor moet zorgen?

Transparanter

Sommige lezers vinden dat iedereen, ongeacht inkomen of woonplaats, recht heeft op een eigen parkeerplek. Maar andere lezers vinden dat onzin. Volgens hen is dat, zeker in drukke steden zoals Den Haag, waar ruimte schaars is, en het toewijzen van parkeerplaatsen praktisch en logistiek complex is, gewoon niet te doen. De discussie tussen lezers gaat echter breder dan alleen die parkeerplekken. Want het hebben van wel of geen eigen parkeerplek voor de deur is volgens meerdere lezers ook een geldkwestie. Mensen met een kleine beurs wonen vaak in woningen zonder eigen oprit. Dat leidt zeker in de toekomst volgens sommigen tot een tweedeling tussen vermogende en niet-vermogende bewoners, vergelijkbaar met situaties in andere steden zoals Amsterdam. Er is in elk geval bij onze lezers wel veel kritiek op de mate van betrokkenheid van het Haagse gemeentebestuur in de afspraken tussen corporaties en projectontwikkelaars. Dat had volgens onze lezers veel transparanter gemoeten.

Aad van Schie (’s-Gravenzande): ,,In dichtbevolkte stadswijken waar ook nog fatsoenlijke publieke ruimte moet zijn voor voetgangers en fietsen, is het onmogelijk om voor elke autobezitter een plek in de buurt te garanderen. Er moet door het stadsbestuur wel gewerkt worden aan parkeerruimte op redelijke afstand. In onze wijk ReVa staan parkeergarages half leeg, terwijl de straten overvol met auto’s staan. Daarnaast moeten er parkeerhubs komen.”

Wim Ditmar (Zoetermeer): ,,Volgens mij is iedereen volgens de grondwet gelijk. Waarom dan mensen uitsluiten omdat ze minder te besteden zouden hebben en daardoor geen eigen vervoer zouden mogen hebben? Trek deze lijn door naar de instroom. Ik hoor en zie links al op de barricades. Maar omdat het arme mensen zouden zijn, neemt de politiek in Den Haag, lees wethouder Balster van de PvdA, deze beslissing zelfstandig voor de gemeenteraad bij de onderhandelingen met een bouwer. Niet zijn eerste blunder trouwens.”

Charlotte Veltman (Den Haag): ,,Nee, niemand heeft recht op een parkeerplaats. Het zou wel fijn zijn als men iets doet aan tweede auto’s die op de naam van het eerste adres staan. Dat zou geld kunnen opleveren en plaatsen buiten de stad.”

Jan van Blitterswijk (Den Haag): ,,Ieder een parkeerplek (het liefst voor de deur) is wat mij betreft te kort door de bocht. Het probleem zit hem namelijk niet in de beschikbare plek, maar in het aantal auto’s. Omdat er geen beschikbare woonruimte voorhanden is, blijven kinderen noodgedwongen thuis wonen. Zij kunnen zich in de meeste gevallen een auto permitteren en laten zich die kans begrijpelijkerwijs niet ontnemen. Zie hier het tekort aan parkeerplekken op straat.”

A. Boogaards (Den Haag): ,,Nee, ik vind niet dat iedereen recht heeft op een parkeerplek. Als dit recht in heel Den Haag zou gelden en ook zou worden opgeëist, dan zouden er heel veel parkeerplekken bij moeten komen. Kijk in de oudere wijken, waar vaak slechts één parkeerplek is op twee tot vier woningen. Maar bij een nieuwbouwproject, met parkeergelegenheid, moet deze gelegenheid voor alle bewoners zijn, arm of rijk. Of er zou in de wijk eromheen meer parkeergelegenheid moeten komen voor alle wijkbewoners.”

M. Zijlstra (Westland): ,,Appartementen met parkeerplaats worden hoger ingeschaald. Dat bepaalt mede de huurprijs van de woning. En daar heb je dan meteen het probleem.”

Marca van Dullemen (Den Haag): ,,Ik snap het wel. Als je toeslagen moet ontvangen om een parkeerplek te kunnen realiseren, is dat in mijn ogen apart.”

Volgens mij is iedereen volgens de grondwet gelijk. Waarom dan mensen uitsluiten omdat ze minder te besteden zouden hebben en daardoor geen eigen vervoer zouden mogen hebben?

A. Molenaar (Den Haag): ,,Ja, iedereen heeft recht op een eigen parkeerplaats. Vanwege het zeer ontoereikende en dure ov moeten zulke voorzieningen wel getroffen worden. Iedereen zou ten minste één parkeerplaats moeten hebben plus een gedeelde ruimte voor bezoek. En bij nieuwbouw kan daar heel goed rekening mee gehouden worden. Het is asociaal om te stellen dat bewoners dan maar verderop moeten parkeren. Want dat houdt dan in dat zij dan een parkeerplek van een verderop wonende bewoner ‘bezetten’. Die vervolgens ook weer verderop moet parkeren. De zogenaamde vicieuze cirkel.”

John Kooper (Den Haag): ,,Dat is het doorgeschoten VVD-beleid en het slappe optreden van PvdA. Als dit doorgaat, dan wordt dit in meer wijken gedaan zodat onze stad alleen voor de vermogenden is, de yuppen zoals in Amsterdam. En de gewone mensen belanden buiten de stad. Ik vind het een schande, maar bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen worden de kaarten geschud.”

Peter Goosen (Den Haag Bezuidenhout): ,,Het zijn de wethouders en ambtenaren die dit soort voorwaarden vastleggen met projectontwikkelaars. De raad en de burgers mogen er niets van weten. En dan vindt de wethouder het jammer en is hij verontwaardigd dat dergelijke afspraken naar buiten komen. Kun je de politici nog vertrouwen? Nee dus.”

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie via hc.lezers@ad.nl, 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:** November 16, 2023

**End of Document**



**Komst 460 woningen op Ehad-terrein in Helmond toegejuicht, nut van fietstunnel onder spoor betwist**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 11:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 457 words

**Byline:** Tonny Peeters

**Body**

HELMOND - Het ombouwen van het braakliggende Ehad-terrein tot een complex met 460 woningen en bedrijvigheid is volgens de lokale politiek een goede ontwikkeling. Dat ligt anders voor de komst van een fietstunnel onder het spoor.

Veel partijen juichen de komst van woontorens tot wel vijftien verdiepingen hoog toe. Het past goed bij de eerder ingezette transformatie van het Stationsgebied.

Gerard van Vugt van oppositiepartij Helder Helmond vraagt zich zelfs af of Helmond daar niet nog verder de hoogte in kan bouwen. Verantwoordelijk wethouder Gaby van den Waardenburg is samen met woningbouwcorporaties bezig om het plan de komende tijd te perfectioneren. Verdere hoogbouw is daarbij ook een optie.

Aantrekkelijk gebied

De Helmondse politiek vindt het gezien de grote behoefte aan nieuwe huizen goed dat er straks in een keer 460 woningen bijkomen in het centrum van de stad. D66’er Jochem van de Bogaard denkt dat het Ehad-terrein straks een aantrekkelijk openbaar gebied wordt ‘in een parkachtige setting’. Ook andere fracties noemen de bouwplannen lovenswaardig.

Er kleven ook risico’s aan de voorgestelde ontwikkelingen, constateert Van Vugt. In het plan komt een tunnel voor fietsers en voetgangers onder het spoor. Helmond hoopt hiervoor subsidie van het Rijk te krijgen. Daarover komt in de zomer van volgend jaar meer duidelijkheid.

Die toegevoegde waarde heb je wel als je de tunnel doortrekt tot onder de Traverse

Mocht dat geld er niet komen, dan wil het stadsbestuur voor de iets minder aantrekkelijke variant van een brug over het spoor gaan. Deze variant is vijf miljoen euro goedkoper dan de tunneloptie. Met name VVD’er Serge van de Brug was kritisch op dit onderdeel van het totale bouwplan.

Hij vraagt zich af wat de toegevoegde waarde is. ,,Een tunnel op zich is prima, maar wat heb je eraan als het langzaam verkeer daarna nog de Kasteel-Traverse moet oversteken?”, vraagt hij zich hardop af. ,,Die toegevoegde waarde heb je wel als je de tunnel doortrekt tot onder de Traverse. Maar ik schat zo in dat dat vanwege de kosten niet kan.”

Doortrekken tunnel onderzoeken

Wethouder Van den Waardenburg echter stelt dat het zeker een optie is en dat de haalbaarheid nog onderzocht moet worden. Zij vindt het prettig dat er nu duidelijkheid is voor de achterliggende Annawijk. Lange tijd leek het Ehad-terrein industriegrond te worden, maar het wordt dus een locatie vol woningen en kleinschalige bedrijvigheid.

Nu ligt de grond dus nog braak. Toch hebben enkele politici al werkzaamheden waargenomen op het terrein. Die hebben volgens Van den Waardenburg echter niets te maken met dit plan. ,,Dat heeft te maken met de busremise en die zit daar nog wel even.”

Wat ging hier aan vooraf?

\* Helmond gaat flink de hoogte in op het Ehad-terrein.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Veelplegers niet op rechte pad: ’Geen bewijs dat Top 600 werkt’**

De Telegraaf.nl

16 november 2023 donderdag 5:39 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; FRONTPAGE

**Length:** 462 words

**Byline:** Marijn Schrijver

**Dateline:** AMSTERDAM

**Body**

Er zijn geen aanwijzingen dat de veelgeprezen Amsterdamse Top 600-aanpak leidt tot minder recidive. Terwijl het programma juist ontwikkeld is om veelplegers te stoppen.

Toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan introduceerde de Top 600-aanpak in 2011. In die tijd was een golf straatroven, inbraken en overvallen. Dieptepunt was de moord op juwelier Fred Hund in de Jan Evertsenstraat. Een vrij beperkte groep van zeshonderd veelplegers bleek vaak verantwoordelijk.

Bij daders die in de Top 600 belanden, trekken alle instanties samen op voor een individuele en integrale aanpak. Straf gaat hand in hand met het vinden van werk, een opleiding, therapie en bijvoorbeeld een woning. Het doel is recidivevermindering. Maar er zijn geen aanwijzingen dat dit ook lukt, blijkt nu uit onderzoek van Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC), onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Veelplegers

Het WODC onderzocht 206 personen uit de Top 600 en vergeleek hen met vergelijkbare veelplegers buiten het programma. Bij die ’controlegroep’ was de recidive zelfs iets minder. De uitkomst ’valt tegen’, schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

Er zijn twee mogelijke verklaringen, volgens het WODC. De Top 600 bestaat uit een heel hardnekkige doelgroep voor wie het ’te hoog gegrepen’ kan zijn om niet opnieuw in de fout te gaan. Daarnaast kon het programma wellicht te weinig 'wisselgeld’ bieden om hen te rehabiliteren. Toegang tot bijvoorbeeld de juiste zorg en een woning bleef lastig. Zonder toekomstperspectief is het moeilijker om gedragsverandering te motiveren.

Halsema benadrukt dat er alleen gekeken is naar het tegengaan van recidive. Twee andere doelstellingen (perspectiefverbetering en het voorkomen dat broertjes en zusjes ook afglijden) zijn niet onderzocht. Er kunnen dus geen conclusies getrokken worden over de aanpak als geheel, vindt Halsema. Ze wil dan ook geen ’verregaande conclusies’ trekken. Halsema stopt ook niet met de Top 600, maar wil kijken hoe zij de aanpak kan verbeteren.

Zorgwekkend

VVD-fractievoorzitter Claire Martens vind het goed dat er onderzoek is gedaan. Ze wijst erop dat bij ’bepaalde subgroepen’ wel effect te zien was. „Het doel moet natuurlijk zijn dat de criminaliteit in de stad overal daalt, dus we zijn blij te lezen dat de burgemeester in gesprek gaat met de organisaties om de aanpak scherper te krijgen”, zegt zij.

Fatihya Abdi (PvdA) noemt de hoofdconclusie ’zorgwekkend’. „Tegelijkertijd is dit slechts één doelstelling”, zegt ze. Abdi is benieuwd naar de effectiviteit van de andere doelstellingen. Een ’pijnlijke conclusie’ noemt zij dat de wooncrisis, gestegen leefkosten en de lange wachtlijsten in de zorg meespelen. „We hebben echt de landelijke overheid nodig hierin.”

**Graphic**

Image, De dood van juwelier van Fred Hund was aanleiding voor Eberhard van der Laan om de aanpak te ontwikkelen., Johannes Dalhuijsen

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Brussel wil migrant lokken met 'Tinder'; Kritiek op plan: 'Nu al te weinig woningen'**

De Telegraaf

16 november 2023 donderdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; Blz. 2

**Length:** 655 words

**Byline:** Alexander Bakker

**Body**

Kritiek op plan: 'Nu al te weinig woningen'

door Alexander Bakker

Brussel - Terwijl het bij onze verkiezingen volop gaat over het beperken van (arbeids)migratie, wil Brussel juist meer migranten naar de Europese Unie halen. ,,We hebben ze hard nodig", stelt de linkse Eurocommissaris Ylva Johansson. ,,Anders lopen we vast."

De Zweedse Eurocommissaris denkt met haar plan bovendien een legaal alternatief te kunnen bieden aan economische migranten uit bijvoorbeeld Tunesië en Marokko. Die stappen nu vaak op een levensgevaarlijk bootje naar de EU om vervolgens te worden afgewezen in de asielprocedure.

Personeelstekorten

Maar ze lanceert het plan vooral als een oplossing voor de oplopende personeelstekorten voor tientallen beroepen in het vergrijsde Europa. Concreet wil de Europese Commissie een online platform oprichten waar mensen werk kunnen zoeken. Bedrijven kunnen op dit platform vacatures plaatsen. Vervolgens moet het veel makkelijker worden gemaakt om naar de EU toe te komen.

,,Je kunt het vergelijken met een soort Tinder waarbij we werkzoekenden met werkgevers matchen", legt Johansson uit. Brussel heeft het plan omgedoopt tot 'talentenvijver'. Uit het wetsvoorstel blijkt dat er begeleiding komt om de taal te leren én hulp bij gezinshereniging kan worden aangeboden. ,,We moeten ook iets doen aan racisme, want dat vormt voor sommige mensen een drempel om naar Europa te komen."

Brussel wil lidstaten niet dwingen om mee te doen; voor een proefproject was er amper belangstelling. Het verstrekken van werkvergunningen is bovendien een bevoegdheid van lidstaten. Overigens kunnen migranten door de open grenzen ook reizen naar landen die niets zien in het EU-project.

De Europese Commissie voelt zelf al aan dat er veel weerstand komt tegen de plannen voor legale migratie. Dat is ook de reden, zo geeft men ruiterlijk toe, waarom Brussel geen migrantenaantallen wil noemen. ,,Populisten en demagogen zullen zich wel verzetten. Maar dat zijn we gewend", sneert Eurocommissaris Margaritis Schinas tijdens een persconferentie naar de buitenwereld.

'Slecht idee'

Uit Nederland klinkt al direct kritiek. Vakbond FNV ziet het het plan vooral als een tegemoetkoming aan de roep van werkgevers om zo goedkoop mogelijke arbeidskrachten binnen te halen. De werknemersorganisatie stelt dat bedrijven in hun lobby populaire voorbeelden gebruiken zoals de kenniswerken bij ASML of extra handen aan het bed in zorg. Maar in die marketing gelooft vakbondsvrouw Petra Bolster niet: ,,Natuurlijk speelt krapte op de arbeidsmarkt een rol maar wat we vooral gaan zien is dat een Oost-Europese seizoens- of glasvezelarbeider wordt vervangen door een Aziatische of Afrikaanse met nog minder rechten en onder nóg slechtere arbeidsomstandigheden. Dat is gewoon een heel slecht idee."

Het plan van Brussel is in lijn met het verkiezingsprogramma van de VVD bij de Europese verkiezingen van 2019. Bij andere centrumrechtse partijen valt er weinig enthousiasme te bespeuren. CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers stelt dat het 'nu niet het moment is' om meer mensen van buiten de EU te verwelkomen. ,,Het is onverstandig zolang we in Nederland kampen met krapte op de woningmarkt en erbarmelijke omstandigheden bij de huidige arbeidsmigranten. De arbeidsinspectie noemt de bestrijding nu al 'dweilen met de kraan open'."

Zijn collega Michiel Hoogeveen van JA21 vindt dat Brussel zich moet concentreren op het tegengaan van illegale migratie door de buitengrenzen te beschermen. ,,Het verder stimuleren van migratie toont aan dat de Europese Commissie volledig is losgezongen van het maatschappelijke sentiment in Nederland."

Lenaers weet dat lidstaten zelf kunnen bepalen om mee te doen, maar de CDA'er denkt dat er sowieso een impact zal zijn voor Nederland. ,,Nu al zien we dat Europese regels omzeild of misbruikt worden om arbeidsmigratie naar Nederland via de achterdeur mogelijk te maken."

'Ook iets doen aan racisme'

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**Haaksbergen stemt in met aanleg omstreden zoutwinningslocaties**

Trouw.nl

16 november 2023 donderdag 07:05 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 455 words

**Byline:** ANP

**Body**

De Overijsselse gemeente Haaksbergen is akkoord met de aanleg van acht zoutwinningslocaties door zoutbedrijf Nobian.

In een beslissende gemeenteraadsvergadering heeft een meerderheid van de raad woensdagavond ingestemd met een zogeheten verklaring van geen bedenkingen, die nodig is om de acht boorlocaties te realiseren. De stemming vormt het sluitstuk van een slepende politieke discussie over de zoutwinning in de Twentse plaats.

Alleen de VVD en het CDA stemden bij de hoofdelijke stemming over de kwestie tegen, samen goed voor zeven van de negentien zetels in de raad. De lokale partij Nieuw Haaksbergen, die zich in eerdere debatten nog fel tegen de nieuwe zoutwinningslocaties had gekeerd, stemde daar woensdag toch voor.

Bodemdaling

Volgens de partij bestaan er nog wel zorgen over bijvoorbeeld eventuele bodemdaling, maar hoort de afweging daarover thuis bij de landelijke politiek en niet bij de gemeenteraad. “En of we het nu leuk vinden of niet, de afgelopen tien jaar hebben de gemeente Haaksbergen en de gemeenteraad verwachtingen bij Nobian gewekt die niet meer kunnen worden teruggedraaid”, zei fractievoorzitter Wesley Uuldriks in de raad.

Zoutbedrijf Nobian wil ten noorden van Haaksbergen al jarenlang acht boorlocaties (cavernes) aanleggen, maar kreeg daarvoor tot nu toe geen toestemming omdat er zorgen waren over de veiligheid en een gebrek aan transparantie. Zo was Haaksbergen bang dat de cavernes later gebruikt zouden gaan worden voor de opslag van waterstof.

Het ministerie van Economische Zaken stuurde in juni Bernard Wientjes, oud-voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, naar Haaksbergen om als bemiddelaar te fungeren in de ‘zoutcrisis’. Daarna werd voormalig Tweede Kamerlid Han ten Broeke aangesteld als zogeheten procesbegeleider.

Opslag van waterstof

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft inmiddels beloofd dat de cavernes in de grond in Haaksbergen niet gebruikt zullen worden voor de opslag van waterstof of andere stoffen. Eerder had Nobian al aangekondigd een onafhankelijk garantiefonds op te richten om eventuele schade aan woningen te vergoeden, hoewel het bedrijf benadrukte dat het zeer onwaarschijnlijk is dat die schade ontstaat.

Nobian, voorheen Nouryon en daarvoor AkzoNobel, wint al decennia zout in Twente. Het bedrijf werd in 2016 onder verscherpt toezicht geplaatst omdat het bedrijf de risico’s op lekkages van onder meer diesel en pekel niet onder controle had.

Lees ook:

Lobby moet Haaksbergen verleiden ‘ja’ te zeggen tegen zoutwinning. ‘Dit voelt als omkoping’

Haaksbergen stemt woensdag over de omstreden plannen om zout te winnen in het gebied. Zout- en chemiebedrijf Nobian belooft miljoenen euro’s aan de gemeenschap als er een ‘ja’ komt. ‘Het voelt als omkoping.’

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Flinke tik Omtzigt in peiling**

De Telegraaf

16 november 2023 donderdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; Blz. 1

**Length:** 118 words

**Body**

Den Haag - Het Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omtzigt krijgt in de nieuwste peiling van I&O Research een flinke klap. De partij stond bij het onderzoeksbureau eerder aan kop, maar moet die positie overdragen aan de VVD. Ook de linkse fusieclub PvdA/GL zakt terug, van 24 naar 23 zetels.

NSC komt bij I&O een week voor de verkiezingen uit op 25 zetels. Een week eerder waren dat er nog vier meer: 29 zetels. De VVD gaat van 26 naar 27 zetels en pakt daarmee de koppositie. De partij van Omtzigt zakt weg na een week waarin bleek dat NSC zich pas na de verkiezingen in staat acht om duidelijkheid te geven over wie bij de nieuwe partij eigenlijk de premierskandidaat wordt.

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**'Trageritis' teistert nadeelcompensatie; Regeling piept en kraakt nog altijd, Haagse ondernemers in nauw**

De Telegraaf

16 november 2023 donderdag

Haaglanden

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** REGIO; Blz. 13

**Length:** 468 words

**Byline:** Tanja Verkaik

**Body**

Regeling piept en kraakt nog altijd, Haagse ondernemers in nauw

door Tanja Verkaik

DEN HAAG - De afhandeling van nadeelcompensatie-aanvragen van Haagse ondernemers, die zijn gedupeerd door langdurige werkzaamheden, piept en kraakt nog altijd. ,,Trageritis lijkt te overheersen. Soms wordt er na vijftien weken nog om extra stukken gevraagd, terwijl de termijn in principe acht weken is", stelde onafhankelijk nadeelcompensatie-expert Thierry Neuféglise woensdag tijdens een debat.

Voorschotverzoeken worden niet, zoals toegezegd, met spoed behandeld, wijst Neuféglise. ,,Ik neem waar dat er hard gewerkt wordt op het stadhuis, maar van minstens de helft van alle aanvragen wordt gevraagd om aanvullende stukken. Ik merk op dat het schadebureau in de praktijk de lijn volgt dat als er in de toekomst mogelijk werkzaamheden zijn, ondernemers niet voor een vergoeding in aanmerking komen." Ook worden ondernemers met meerdere bedrijven die wel goed lopen volgens Neuféglise oneerlijk behandeld. ,,Als je andere bedrijven hebt die goed doordraaien, valt de schade wel mee, is de insteek." Hij vergelijkt het met een deuk in iemands auto trappen en opmerken dat je daar niet voor betaalt omdat de gedupeerde persoon nog vier andere auto's heeft. Hart voor Den Haag is ook niet onder de indruk van de voortgang. ,,Na vijftien weken krijgen ondernemers nog geen uitsluitsel, maar het bericht dat er nog stukken ontbreken. In die tijd is op Dubai een compleet eiland bijgespoten", aldus raadslid Ralf Sluijs. ,,Normaal staat hier acht weken voor en met verlenging nog eens acht. Voorschotverzoeken die met spoed behandeld zouden worden, liggen weken op de plank." De partij wil daarom dat de gemeente de zo'n vijftig ondernemers met lopende aanvragen voorschotten gaat geven. ,,Een harde korte klap kan aan al die problemen een einde maken in de aanloop naar een eerlijke nadeelcompensatieregel die nu in de maak is."

Adeel Mahmood (Denk) noemde de gang van zaken 'zorgelijk' en 'pijnlijk'. ,,Uiteindelijk zijn de ondernemers alleen maar geholpen als hun aanvraag met haast wordt afgerond. Het gaat om hun brood." ,,De termijn van zestien weken is gewoon te lang", zei Mairan Sewtahal (PvdA), die ook pleit voor voorschotten. ,,Ik moet ook constateren dat we er nog niet zijn, maar er zijn wel stappen gezet", aldus wethouder Saskia Bruines. Zo is de regeling op inhoud aangepast, extra mankracht ingeschakeld en is de voorschottenregeling opgetuigd. ,,We zien dat die termijn van acht plus acht weken eigenlijk te kort is om het proces zorgvuldig af te handelen." Ook een voorschotregeling moet per geval goed worden bekeken. ,,Het gaat niet om tientjes, maar om een hoop geld." In januari hoopt Bruines dat een groot deel van de lopende aanvragen is afgerond.

Bruines:

'We zijn er nog niet'

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**Deventer wethouder stopt, combinatie werk en privé loopt uit de hand: ‘Ik wil vaker met m’n kinderen eten’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 10:24 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 714 words

**Byline:** Martijn Ubels

**Body**

Thomas Walder (39, D66) gaat stoppen als wethouder in Deventer. De reden voor zijn vertrek is dat de combinatie werk en privé te zwaar wordt. ,,Ik wil voorkomen dat ik m’n werk ga verwaarlozen.”

De combinatie werk, gezin en privé knelt steeds meer, zegt Thomas Walder, die in Deventer samenwoont met zijn vriendin en twee kinderen (9 en 7). ,,Weken dat ik maar één keer ’s avonds met de kinderen eet, vind ik steeds vervelender. Dat gevoel is versterkt toen vlak voor de zomer m’n vader overleed.’’

,,Toen ik m’n speech schreef voor zijn crematie, merkte ik: shit, ik doe precies doe wat ik m’n vader weleens verweet. Veel aan het werk, te weinig tijd voor het gezin.”

‘Werk verwaarlozen’

Walder noemt z’n kinderen een belangrijke afweging bij het besluit om te stoppen. ,,Ik merk ook dat het me steeds meer moeite kost om in de weekenden alle beleidsstukken te lezen. Met het risico dat je het werk gaat verwaarlozen.”

Hij reageert desgevraagd dat dat nog niet het geval is. ,,Nee. Dat moment wil ik juist voor zijn. Wat ook een rol bij m’n besluit om te stoppen speelt, is dat mijn vriendin een andere baan heeft gekregen. Zij liep eerder de gaten dicht die ik thuis liet vallen, dat wordt moeilijker.”

Werkweken voor een wethouder zijn intensief, zegt Walder. ,,Daar is niets mis mee en dat hoort bij het vak. Maar het kost mij steeds meer moeite. Na een volle agenda overdag heb je dikwijls meerdere werkzaamheden. Drie per week ’s avonds op pad, dat is geen uitzondering. Ook in het weekend zijn er afspraken. Dat moet je doen, ook voor de contacten en om te weten wat er speelt in Deventer. Als wethouder kun je niet zeggen: ik ga een dag minder werken in de week of ga minder in de avond en het weekend werken.”

Windmolens

Volgens Walder heeft zijn beslissing niets te maken met inhoudelijke zaken binnen de gemeente. Zo is hij verantwoordelijk voor het beladen dossier rond meer windmolens in Deventer. In het college van burgemeester en wethouders en binnen de coalitie zijn er uiteraard weleens meningsverschillen, schetst hij.

,,Dat is normaal. Maar er is bij iedereen altijd bereidheid om eruit te komen en dat lukt eigenlijk altijd wel. De contacten met de andere leden van het college en de raad zijn goed. Dat is iets wat ik zeker ga missen.”

Het besluit om te stoppen nam hij kort na de zomer en was alleen in kleine kring bekend. ,,Ik heb daar direct bij gezegd dat ik het netjes wil afhandelen. Ik blijf tot de kerstvakantie aan. Hopelijk heeft mijn partij dan een opvolger gevonden. Als dat wat langer duurt en de opvolger in bijvoorbeeld februari kan starten, ga ik langer door.”

‘Kans dat ik café begin is groter’

Wat hij gaat doen na het wethouderschap, weet Walder nog niet. ,,Of ik gebruik van de wachtgeldregeling ga maken? Heb ik niet eens over nagedacht. De eerste drie, vier weken thuis zijn en even niks qua werk hoeven, dat zou ik fantastisch vinden. Daarna wil ik weer aan het werk. Ik denk dat ik snel iets vind dat bij mij past. De kans dat ik politieagent word of een café ga beginnen, is groter dan dat ik in het openbaar bestuur werkzaam blijf.”

Voor zijn wethouderschap werkte Walder - van huis uit plantenbioloog - bij ingenieursbureau Arcadis. Daar werkte hij aan projecten die overstromingen van rivieren moeten voorkomen. ,,Misschien ga ik zoiets weer doen. Ik merkte wel: ik moet stoppen om een goed besluit te kunnen nemen over wat ik wil gaan doen. Dat lukt niet naast de intensieve baan als wethouder.”

Buurtbarbecue

Walder was in Deventer sinds 2018 wethouder (onder meer economie en duurzaamheid) en daarvoor bestuurder in de gemeente Hellendoorn. ,,Je bent altijd wethouder, ook op het schoolplein. En op de buurtbarbecue kun je niet alles op tafel gooien. Dat zijn de nadelen, maar het is vooral een prachtige baan. Je komt bij bedrijven en andere plekken in de stad, waar je normaal niet komt. Mijn intentie was ook om deze tweede periode als wethouder in Deventer vol te maken.”

,,Iedereen is verschillend, maar voor mij is het na tien jaar ‘op’. Het is intensief werk, dat moet je kunnen opbrengen. Ik denk dat je niet per definitie een betere wethouder wordt, naarmate je het langer doet. Als timmerman bijvoorbeeld word je alleen maar beter in je werk, lijkt me. Dat ik ga stoppen is een drastisch en moeilijk besluit, maar het beste voor iedereen.”

**Load-Date:** November 17, 2023

**End of Document**



**Kritiek op verdwenen gevel Loev weggewuifd: ‘Dit is geen lichtvaardig besluit geweest’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 01:06 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 436 words

**Byline:** Gerard Smink

**Body**

De SP in de gemeenteraad van Hengelo wil een raadsdebat over het beleid ten aanzien van terrasvergunningen in relatie tot behoud van erfgoed. Maar die markt komt er niet. Wethouder Gerard Gerrits vindt een politieke markt ‘overbodig’ zoals hij zei in een vergadering van de gemeenteraad. Vanuit de raad kreeg de SP geen steun.

Aanleiding is dat het college van b en w eerder besloot restaurant Loev aan het Burgemeester Jansenplein een vergunning te verlenen voor de bouw van een serre. Daardoor raakt volgens de SP het zicht verloren op de jugendstil-stijl van het pand, een monument. Het collegebesluit staat haaks op de adviezen van de stadsbouwmeester en de erfgoedcommissie, die negatief adviseerden.

Goede redenen

Maar Gerrits meent dat er goede redenen zijn om de vergunning toch te verlenen. „Soms is er een klein onderwerp dat groot besproken wordt in het college. Dit is geen lichtvaardig besluit geweest. Intern kregen wij een ander advies dan dat van de stadsbouwmeester en de erfgoedcommissie.” Het monument zou met de bouw van de serre zoals die nu staat onbeschadigd en heel goed zichtbaar blijven. „Het geheel is transparant en wordt niet bevestigd aan de monumentale gevel”, aldus Gerrits.

Volgens de wethouder zou het pand door de grote parasols die voorheen het terras overdekten veel meer onzichtbaar zijn. Het belangrijkste argument om de serre toe te staan, zo zei Gerrits, ‘is het voorkomen van leegstand.’ Exploitant Laurens Satink heeft immers gezegd dat het (kleine) restaurant zonder goed terras niet goed te exploiteren is. Gerrits: „Dit pand heeft al meerdere keren langere tijd leeg gestaan.”

Glijdende schaal

In de ogen van Mulder begeeft Hengelo zich op ‘een glijdende schaal.’ Hij verwees naar het puienfonds van de gemeente dat er juist op is gericht fraaie, monumentale gevels terug te halen in het stadsbeeld. „Er is geld om de binnenstad te verfraaien. Maar als je dit toestaat kun je het geld zo in het putje gooien.’ GroenLinks-raadslid Agnes Booijink gaf aan de gang van zaken ‘ongelooflijk jammer’ te vinden. Juist ook omdat Hengelo een puienfonds heeft.

Waar een commerciële instelling wel de regeling aan zijn laars gelapt krijgt, gebeurt dat bij een ideële instelling niet

De gemeente wil wel optreden tegen de reclame aan de gevel van de schouwburg Hengelo voor het Filmhuis Hengelo en Schouwart. Mulder: „Waar een commerciële instelling wel de regeling aan zijn laars gelapt krijgt, gebeurt dat bij een ideële instelling niet.” Wethouder Gerrits zei dat dit toestaan ‘hier leidt tot een onwenselijk precedent. We waren in overleg met de schouwburg over wat dan wel mogelijk is.’

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Wegkijkers**

De Telegraaf

16 november 2023 donderdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; Blz. 2

**Length:** 234 words

**Body**

D66 maakt zich terecht sterk voor het leveren van wapens aan Oekraïne. Dat land steunen staat volgens D66-Kamerlid Sjoerdsma immers gelijk aan 'ons eigen land verdedigen'. Maar als het gaat om het bestrijden van de radicaalislamitische terreurbeweging Hamas, geeft Sjoerdsma niet thuis.

Dit terwijl Hamas na de barbaarse aanval van 7 oktober op Israël gelijkgesteld moet worden met IS. In de bloedige voetsporen van IS liet Hamas opnieuw zien waartoe de meest gewelddadige vorm van islamitisch extremisme leidt. Hamas vormt, gesteund door Iran, niet alleen een bedreiging voor Israël, maar is ook de vijand van het vrije Westen.

Steun voor de strijd tegen Hamas hoort vanzelfsprekend te zijn. Dat geldt echter niet voor linkse partijen die er in navolging van D66 naar streven om Israël vleugellam te maken. Dat is de essentie van hun pleidooi om te stoppen met het leveren van onderdelen voor F-35 gevechtsvliegtuigen aan Israël. Dat is volgens Sjoerdsma nodig 'om te voorkomen dat Nederland medeplichtig wordt aan schendingen van het oorlogsrecht'.

Hulp- en mensenrechtenorganisaties gaan Nederland zelfs bij de rechter aanklagen wegens medeverantwoordelijkheid voor 'schendingen van het oorlogsrecht'. Geen woord over de gijzelaars, geen woord over het gebruik van burgers als menselijke schilden. Bij wel reeds vastgestelde oorlogsmisdrijven van Hamas wordt liever weggekeken.

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**Linkse partijen streven ernaar om Israël vleugellam te maken**

De Telegraaf.nl

16 november 2023 donderdag 6:15 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** OPINIE

**Length:** 229 words

**Body**

D66 maakt zich terecht sterk voor het leveren van wapens aan Oekraïne. Dat land steunen staat volgens D66-Kamerlid Sjoerdsma immers gelijk aan ’ons eigen land verdedigen’. Maar als het gaat om het bestrijden van de radicaalislamitische terreurbeweging Hamas, geeft Sjoerdsma niet thuis.

Dit terwijl Hamas na de barbaarse aanval van 7 oktober op Israël gelijkgesteld moet worden met IS. In de bloedige voetsporen van IS liet Hamas opnieuw zien waartoe de meest gewelddadige vorm van islamitisch extremisme leidt. Hamas vormt, gesteund door Iran, niet alleen een bedreiging voor Israël, maar is ook de vijand van het vrije Westen.

Steun voor de strijd tegen Hamas hoort vanzelfsprekend te zijn. Dat geldt echter niet voor linkse partijen die er in navolging van D66 naar streven om Israël vleugellam te maken. Dat is de essentie van hun pleidooi om te stoppen met het leveren van onderdelen voor F-35 gevechtsvliegtuigen aan Israël. Dat is volgens Sjoerdsma nodig ’om te voorkomen dat Nederland medeplichtig wordt aan schendingen van het oorlogsrecht’.

Hulp- en mensenrechtenorganisaties gaan Nederland zelfs bij de rechter aanklagen wegens medeverantwoordelijkheid voor ’schendingen van het oorlogsrecht’. Geen woord over de gijzelaars, geen woord over het gebruik van burgers als menselijke schilden. Bij wel reeds vastgestelde oorlogsmisdrijven van Hamas wordt liever weggekeken.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Echt onbegrijpelijk dat politiek links de kant van Hamas kiest**

De Telegraaf.nl

16 november 2023 donderdag 5:37 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** OPINIE

**Length:** 858 words

**Body**

Het is wonderlijk hoe standpunten rond Israël en Hamas langs een politieke links-rechts as lopen, maar precies omgekeerd van hoe het logisch zou zijn. Politiek links toont begrip en waardering voor Hamas, terwijl dat een uiterst rechtse groepering is.

Om te beginnen leeft bij Hamas de voorkeur voor dictatuur en de afkeer van democratie. Democratie wordt hooguit als middel gezien om aan de macht te komen, maar vervolgens moeten de eigen rechtse opvattingen uitgevoerd worden. Zo keek Hitler ook aan tegen de democratie, en je zag die opvatting ook bij het kolonelsregime in Griekenland of de junta in Argentinië. Lenins communisten dachten overigens ook zo. Democraten zijn ’useful fools’, nuttige idioten, je werkt er mee samen als je daar voordeel van hebt, maar je kijkt neer op democratie.

Dat anti-democratische is in die zin logisch dat men de overtuiging heeft dat er precies één levensbeschouwelijke waarheid is, die zich aan jou heeft geopenbaard, en dat je alle andere opvattingen met geweld moet bestrijden.

Een volgend kenmerk is discriminatie van vrouwen, van homo’s, en van andersdenkenden. Homo’s van de flat gooien, vrouwen verplichten het haar te bedekken omdat anders de wulpse uitstraling mannen op verkeerde gedachten zou kunnen brengen. Vrouwen gevangenzetten als ze zich niet aan die kledingvoorschriften houden.

Extreem-rechts is het idee dat je andere mensen aan je mag onderwerpen, omdat ze fundamenteel minder waard zijn. De uiterste consequentie is dat het je vrijstaat om met vrouwen of kinderen van een ander volk alles te doen wat je wil: ontvoeren, martelen, verkrachten. Verschillende Hamas-leiders vertelden na de 7 oktober-aanslag waarom dat volgens hun redenering is toegestaan.

Waakzaamheid

Dit is een opsomming van opvattingen en gedragingen waar geen progressief mens voor kan zijn. Bij welke politieke bewegingen kom je deze opvattingen tegenwoordig tegen? Als naoorlogse generatie in Nederland zijn we opgevoed met de herinnering van de Duitse bezetting. Er was daardoor altijd veel waakzaamheid richting organisaties die teruggrepen op het nazisme. Denk aan Joop Glimmerveen, of Hans Janmaat die – na omzwervingen via D66, KVP, DS’70 – uiteindelijk de Centrumpartij oprichtte. Maar noch Glimmerveen noch Janmaat hebben ooit tienduizenden op de been gekregen, of voet aan de grond gekregen bij reguliere politieke partijen.

Schrikbeelden

Nee, de bovenstaande beschrijving van extreem-rechts past maar op één beweging die in Europa vele miljoenen aanhangers heeft, en die ook binnen sommige politieke partijen nu werkelijke invloed heeft, en dat is de radicale islam.

Als je democratie en vrijheid als het hoogste goed beschouwt, als je gelijkwaardigheid van alle mensen vooropstelt, als je man en vrouw gelijkwaardig vindt, als je vindt dat mensen zelf mogen bepalen of ze homo zijn, als je terroristische aanslagen verwerpelijk vindt ongeacht het politieke doel, als je alle vormen van sadisme en wreedheid als een gruwel beschouwt, dan is het evident dat de opkomst van de radicale islam de grootste bedreiging is van de progressieve wereld. Denk aan Bataclan, Charlie Hebdo, de moord op Theo van Gogh, de Twin Towers op 9/11, nu deze 7 oktober-pogrom. De beelden van tienduizenden moslims in London of de VS die antisemitische leuzen roepen, studenten in Europa die davidsterren in de prullenbak gooien, mensenmassa’s die Israël willen opheffen, dat zijn schrikbeelden voor iedereen die progressief of links is.

Het is onbegrijpelijk dat politiek links zo verdedigend is naar de radicale islam. Na de sadistische moordpartij van 7 oktober waren linkse media enorm druk om berichten hierover in twijfel te trekken. Wisten we wel zeker hoeveel baby’s precies onthoofd waren? Toen een week later Hamas meldde dat een Israëlische bom een ziekenhuis in Gaza had geraakt met 500 slachtoffers werd dat bericht direct kritiekloos overgenomen. Hoewel onmiddellijk duidelijk werd dat dat verhaal niet klopte, dat het een afgezwaaide raket van Hamas was die op een parkeerplaats was terechtgekomen en dat er geen 500 slachtoffers waren, duurde het dagen voordat er mondjesmaat werd gecorrigeerd. Sindsdien staat het NOS-journaal bol van de berichten over de slachtoffers van de strijd tegen Hamas, maar hoor je niets over de honderden gijzelaars, onder wie veel kinderen, die nu meer dan een maand in de tunnels van Hamas worden vastgehouden. Sommige linkse politici hadden nog net erkend dat Israël zichzelf mag verdedigen tegen Hamas-terrorisme, maar omdat Hamas doelbewust zijn stellingen omringt met burgers weten ze niet te vertellen hoe Israël die verdediging tegen terrorisme dan moet uitvoeren. Als Hamas Palestijnse burgers doodschiet die proberen weg te komen uit de rol van menselijk schild, verzwijgt de pers dat.

Hoe absurd de verdediging van het extreme rechtse gedachtegoed van Hamas (en IS en Hezbollah) door links is, wordt zichtbaar als je spandoeken ziet met: „Potten voor Palestina.” Je zou denken: probeer zo’n spandoek eens dáár op straat; dan ben je je leven niet zeker. De klassieke links-rechts as is in veel opzichten achterhaald, maar dat politiek links de kant van Hamas kiest is echt onbegrijpelijk.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Amore**

de Volkskrant

16 november 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** V; Blz. 16

**Length:** 421 words

**Byline:** SYLVIA WITTEMAN

**Body**

Column

Op de markt was het rustig: vanwege de aangekondigde storm was zowat de helft van de standwerkers niet komen opdagen. De storm zelf viel overigens mee (dat doen aangekondigde stormen meestal), maar het waaide wel flink. Geen ideale omstandigheden, kortom, voor de vrijwilligers van de SP, die onder het motto 'er is genoeg voor iedereen' stemmen stonden te werven met behulp van soep.

'Wilt u een lekker tomatensoepje?', vroeg een strijdbaar lachende vrouw terwijl ze me een bekertje toestak. Ach ja, tomatensoep natuurlijk. Al decennia is de tomaat de mascotte van de SP, want een tomaat is rood en bovendien symbool van protest. Dat je er ook soep van kunt maken is een aardige bijkomstigheid, maar ik had nét wat gegeten, dus ik weigerde.

'Ook geen vlaaitje?', vervolgde de vrouw tegen de wind in. Vlaaitje? Wat moest de SP met vlaai? Er is niets socialistisch aan vlaai. Bij het CDA of iets anders hoekstenerigs, ja, daar zou je vlaai kunnen verwachten, maar niet bij de SP. Bovendien zag ik die vlaai nergens, niet in haar handen en ook niet bij de SP-kraam achter haar.

'Nee, dank u', zei ik en ik liep naar de groentenboer. Terwijl ik een bol knoflook uitzocht, zette iemand bij de bloemenstal That's Amore op. 'When the moon hits your eye like a big pizza pie...', croonde Dean Martin.

Ik moest aan Jan Marijnissen denken, de vader van Lilian. Die verklaarde eens in een interview dat hij erg van de Italiaanse keuken hield, en dan vooral van carpaccio. Carpaccio is óók rood, natuurlijk, maar inmiddels kan hij beter zwijgen over dit zo frequent verbasterde gerecht. Met vlees trek je in linkse kringen geen stemmen meer.

'When the world seems to shine like you've had too much wine...', zwijmelde Dean Martin. Ik liep terug naar mijn fiets en passeerde andermaal de SP. Nu dreef de wind mij in de armen van een vrijwilliger met een wapperende blonde kuif. Nee dank u, geen soep. 'Een vlaaitje dan?' Nu werd ik toch wel benieuwd naar dat onzichtbare vlaaitje, en antwoordde 'graag', waarna hij mij een folder toestak. Ach, een flyertje, natuurlijk!

Onnodig blozend nam ik het aan. Naast mij liet een grijze, gedrongen man op leeftijd zich juist een beker soep in zijn handen drukken. Hij proefde ervan en warmde zijn handen kneuterig aan het bekertje. 'That's amore...', hield Dean Martin vol. Het leek wel Kerstmis.

'Smaakt het?', vroeg ik aan de oude man. 'Mwah', antwoordde hij. 'Er is genoeg voor iedereen, zeggen ze toch? Maar een paar ballen in de soep, hó maar.'

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 16

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**'Wéér blij gemaakt met een dode mus'; Uithoorn baalt van opschorten krimp Schiphol:**

De Telegraaf

16 november 2023 donderdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; Blz. 12

**Length:** 581 words

**Byline:** Koen van Eijk

**Body**

Uithoorn baalt van opschorten krimp Schiphol:

door Koen van Eijk

Uithoorn - ,,We voelen ons weer eens geschiphold." In Uithoorn, een van de dorpen rond Schiphol waar het vliegtuig-gedender dag en nacht doorgaat, hebben ze er een woord voor als er weer eens een streep gaat door een belofte over Schiphol. Ditmaal is het de krimp van 500.000 naar 460.000 vluchten die voorlopig van de baan is.

,,Met Schiphol hebben we steeds het idee er als burgers achteraan te lopen. Er komt een belofte: minder geluid, een compensatieregeling, nu dan krimp en opeens gaat het niet door", zegt Win Brouwer van actiecomité Push Uithoorn. Mirella Visser, voorzitter van die actieclub: ,,En dan worden we dus geschiphold."

Krachttermen

De krimp op Schiphol zou in twee stappen gaan: van 500.000 vluchten naar 460.000 en dan de tweede stap naar 452.500 slots in 2025. Aanvankelijk was het einddoel zelfs 440.000, maar daar schipholde de minister er 12.500 bij. ,,Dat was al best een teleurstelling", aldus Visser, tevens gekozen lid van de Maatschappelijke Raad Schiphol, die namens omwonenden van Schiphol de minister adviseert. Dat nu zelfs de verlaging naar 460.000 is opgeschort, is een hevige teleurstelling voor Visser. ,,Dat is nog zachtjes uitgedrukt. Er zijn krachttermen gevallen in het dorp, die ik hier niet kan herhalen."

Dat het gaat om 'opschorten' van de krimp en niet om 'schrappen' biedt hoop voor Mirella Visser en haar dorps- en streekgenoten. ,,We gaan er nu van uit dat de krimp naar 452.500 vluchten in 2025 wél doorgaat, dus dat de minister tegen die tijd de zaakjes wel op orde heeft. Uitstel moet geen afstel worden."

Brouwer noemt Schiphol en de minister 'onbetrouwbaar'. ,,Ik ben niet zo van de harde actie, meer van overleg. Maar nu is mijn vertrouwen weg. Ik denk dat we te lief zijn geweest. Het moet anders." De Uithoorner voelt zich 'opgefokt' door de voortdurende vliegherrie waarin hij moet leven. ,,Ik kom vaak in Frankrijk en de rust daar is weldadig. Zijn we weer thuis, dan begint het weer. Ik ben er continu mee bezig."

Demissionair minister Mark Harbers bezweek onder Amerikaanse en Europese druk. De Amerikanen dreigden met tegenmaatregelen tegen Nederland, onder meer vanwege het besluit om vluchten van het Amerikaanse JetBlue te weigeren.

Ook de Europese Unie verwees de plannen van de VVD'er naar de prullenbak. De minister had zich niet aan de juiste procedure gehouden. Visser: ,,De minister dacht een juridisch geitenpaadje te hebben gevonden, maar dat is afgestraft."

Visser is niet onder de indruk van de argumenten van Harbers: ,,Wij zijn geen Amerikanen toch? Amerika is een groot land. Daar hebben ze wel veel vliegvelden, maar die liggen niet zo dicht bij de huizen zoals hier. De Aalsmeerbaan ligt letterlijk ín Aalsmeer."

Het gemeentebestuur van Aalsmeer is absoluut niet te spreken over de plotselinge manoeuvre van de minister. In een persbericht laat Aalsmeer weten 'verbolgen' te zijn. 'De relaties tussen de VS en de Europese Unie staan op dit moment kennelijk op een hoger plan', sneren gemeenteraad en college van B en W in een gezamenlijk persbericht.

Belofte

,,Voor de zoveelste keer voelt het alsof we blij zijn gemaakt met een dode mus", voegt portefeuillehouder Schipholzaken en burgemeester Gido Oude Kotte daaraan toe. ,,Opnieuw lijkt een belofte niet te worden waargemaakt. De gezondheid van onze inwoners en de leefbaarheid van onze gemeente zijn blijkbaar niet voldoende waard."

'Gezondheid niet voldoende waard'

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**Als Wilders in de regering komt, stop ik als columnist**

Trouw.nl

16 november 2023 donderdag 08:41 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 605 words

**Byline:** Babah Tarawally

**Body**

Pas recent heb ik ontdekt wanneer het thuis financieel slecht ging. Dan deed mijn moeder heel veel peper in het eten en zette een grote emmer drinkwater naast ons neer. We vielen gretig aan en terwijl de tranen over onze wangen rolden namen we flinke slokken water om de hete peper te blussen. Ik begrijp nu dat de bedoeling was dat we door de hete peper weinig aten. Haar manier om te bezuinigen.

Ik vergelijk dit met de situatie waarin we nu in politiek Nederland verkeren. Het gaat nog erger worden na de verkiezingen, tenminste als de PVV van Wilders deel gaat uitmaken van een zogenaamd centrumrechts kabinet met Omtzigt als de grote emmer water om het vuur te blussen. Op zijn zachtst gezegd zal het zorgen voor een heel hete maaltijd, die we huilend moeten verorberen en met heel veel water doorslikken. Volgens mij is dit het scenario als Omtzigt de grootste partij wordt en een coalitie vormt met visieloze rechtse politici die Nederland stukje bij beetje kapotmaken.

Rechts kan alleen maar opschuiven

Broeders en zusters, er bestaat niet zoiets als een centrumrechts kabinet. Rechts kan alleen maar opschuiven naar extreemrechts. Want als het naar het midden of naar links schuift, dan is het geen rechts meer. Maar samenwerken met de PVV – wie kan dat goedpraten? Wilders polariserende vereniging voor vreemdelingenhaat (PVV) heeft zo veel kwaad in dit land aangericht, dat ze slechts één optie heeft. Schuld bekennen en zeggen dat ze het mis had. Bekering leidt dan tot vergeving en heling.

Ik hoop van harte dat Wilders dit leest en mijn advies opvolgt, want als gedupeerde van zijn haatpolitiek tegen migranten, weet ik dat ik en met mij vele andere migranten niet kunnen helen als hij doorgaat met haat prediken. Als hij op miraculeuze wijze toch tot premier wordt gekozen of een coalitie gaat vormen met Omtzigt, gooi ik de handdoek in de ring en stop als columnist.

Het is mij de afgelopen jaren duidelijk geworden dat we van dwarsliggers houden, van politici die niet bij de groep willen horen, die zich daarbij verdacht maken en spreken in tongen, zoals het in de Bijbel heet. Pim Fortuin was daar meester in. Na zijn dood incarneerde hij in dwarsliggers als Wilders, Hirsi Ali, Verdonk, Baudet, mevrouw Van der Plas en nu Pieter Omtzigt. Behalve Omtzigt, die we nog niet hebben meegemaakt, heeft de rest zich reeds als valse profeten bewezen die voorspellingen doen die vervolgens niet uitkomen.

We hebben enorm gefaald

Er wordt gezegd dat elk volk de leider krijgt die het verdient. Als dat waar is, hebben we als kiezer de afgelopen vier verkiezingen enorm gefaald. We kiezen namelijk individuen die niet in staat zijn om in groepsbelang te denken en te handelen. Dat bewijst dat we geen goede leerlingen zijn en de taal van onze valse profeten niet kunnen ontrafelen.

Misschien is het een idee om deze verkiezingen in te gaan als microbiologen die met microscopen organismen bestuderen die te klein zijn om met het blote oog waar te nemen. Een belangrijke tip die ik dan ook mee wil geven is om te checken of de politicus waar je op wilt stemmen ooit iets heeft gedaan voor hun straat, wijk, dorp of stad. Want volgens de Engelsen begint ‘charity at home.’ Of met andere woorden: Voordat we als mens in staat zijn om medeleven en generositeit uit te breiden naar de rest van de wereld, is het belangrijk om compassie en vrijgevigheid in onze relaties met de mensen om ons heen te ontwikkelen.

Babah Tarawally is schrijver, columnist en programmamaker. Voor Trouw schrijft hij om de week over (verborgen) discriminatie en racisme, maar vooral over manieren om elkaar  op dit thema te kunnen verstaan. Lees ze hier terug.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Gezellige Geert zit in het zadel van redelijkheid, maar zelf vindt hij dat een ‘spin’ van de media**

De Volkskrant.nl

16 november 2023 donderdag 02:10 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 439 words

**Byline:** Alex Mazereeuw

**Body**

Wat doet hij het leuk hè? Jarenlang stond Geert Wilders vooral te fulmineren langs de zijlijn, maar tijdens deze verkiezingscampagne heeft de PVV-leider het licht gezien. Het wordt zo onderhand eens tijd om mee te regeren, maar met alleen maar haat en verwijdering kom je natuurlijk nergens. En wat doe je dan in campagnetijd? Dan hijs je jezelf op het zadel der redelijkheid, en ben je ineens de oom die in het verleden misschien wat rare meninkjes had op kringverjaardagen, maar nu ineens mee wil op vakantie.

In goed opportunistisch Hollands heet zoiets dan al snel ‘een mildere koers’. Natuurlijk is de PVV nog steeds ‘dezelfde partij’, maar dan wel net iets gezelliger dan voorheen. De uitspraak dat de islam een ‘totalitaire ideologie’ is, werd geschrapt uit het verkiezingsprogramma, en een plan voor een ‘ministerie van de-islamisering en remigratie’ is ook weggelaten. Dat paste toch wat minder goed in het frame van Gezellige Geert, die het allemaal heus niet zo kwaad meent. Zie hem drie minuten knuffelen met een kitten in een item van Het Jeugdjournaal, en je bent om. Wat waren zijn standpunten eigenlijk ook alweer?

Ook aan de Vandaag Inside-tafel hoefde Wilders woensdagavond weinig te doen om het beeld van de gezellige redelijkheid in stand te houden. Los van een discussie met Johan Derksen over Israël en Palestina, was dit voor Wilders vooral weer een moeiteloze proefrit door de wasstraat die uiteindelijk moet resulteren in regeringsdeelname. Aan tafel werden alvast wat ministersposten uitgedeeld: Wilders zou natuurlijk premier worden, Fleur Agema kan naar zorg, en Dion Graus, die kon wel naar justitie, haha! Gelukkig kon Wilders er zelf ook om lachen. Na afloop van de uitzending stelde Wilders op X dat het ‘leuk’ was geweest. Voor de volledigheid plaatste hij er nog een duimpje achter.

Zelf vindt hij het overigens maar een spin van de media, dat hij nu ineens een heel andere Wilders zou zijn. Hij was nog altijd zichzelf, maar hij was tegelijkertijd óók politicus, en het hongerige onderbuikje van die politicus vindt het de hoogste tijd om zich weer eens te voeden met wat macht. In de talkshows wordt hij met open armen ontvangen, want daar blijft het verlangen naar een (enigszins) knuffelbare populist onverminderd groot, zeker nu niet alles meer opgehangen kan worden aan de kapstok die ‘Caroline van der Plas’ heet.

Na afloop van Vandaag Inside kreeg Wilders van presentator Wilfred Genee nog een likmatje cadeau, ‘voor de katten’. Gezellige Geert begon nog net niet zélf te spinnen. Eerder op de avond kon hij in een nieuwe peiling drie zetels bijschrijven. Toch niet geheel onaardig, zo’n ‘spin’.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Mark de Man is voorgedragen als nieuwe burgemeester Bernheze**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 09:08 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 256 words

**Byline:** Francine Bardoel

**Body**

BERNHEZE - Mark de Man is voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Bernheze, is donderdagavond bekend geworden. Hij is lid van de VVD.

Mark de Man is 36 jaar oud, hij is geboren en getogen in Veghel en voor de liefde verhuisd naar het noorden. Nu woont hij samen met zijn echtgenoot in Súdwest-Fryslân. In die gemeente was hij vier jaar lang wethouder en locoburgemeester. Hij heeft ruime ervaring als advocaat en is op dit moment werkzaam als officier van justitie.

De vertrouwenscommissie

De voorzitter van de vertrouwenscommissie, Jesse Jansen, over de keuze voor de geselecteerde kandidaat: ,,Wij zijn ervan overtuigd dat Mark de Man een enthousiaste aanvoerder voor Bernheze is. Mark is geboren en getogen in onze regio en heeft laten zien dat hij goed kan schakelen op lokale en regionale schaal. We zien bij hem een balans tussen bestuurlijke ervaring en aanstekelijk ambitie. En, hij brengt een flinke dosis humor met zich mee. Wij geloven dat hij als onze burgemeester een positieve bijdrage gaat leveren aan een toekomstbestendig Bernheze.”

Eerste keer burgemeester

Het is dus de eerste functie voor De Man als burgemeester. Hij is altijd actief geweest bij de VVD. Omdat hij wel ver weg woont, ligt de vraag voor de hand of hij snel naar Bernheze zal verhuizen. Jesse Jansen van de vertrouwenscommissie zegt dat hij zich geen enkele zorgen maakt over waar De Man slaapt. De benoeming van de nieuwe burgemeester, als alles doorgaat, is op 24 januari 2024. Met De Man erbij krijgt Bernheze nu wel een compleet mannelijk college.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Trekkertrek wil naar de andere kant van Aagtekerke verhuizen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 01:04 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 272 words

**Byline:** Emile Calon

**Body**

Trekkertrek Aagtekerke wil graag verhuizen van het terrein aan de Pekelingseweg naar de Herenweg. Voor eind dit jaar hoopt Wim Houmes van de gemeente te horen of dat plan groen licht krijgt.

Alleen al uit oogpunt van veiligheid zou verhuizen veel beter zijn, aldus de organisator van Trekkertrek Aagtekerke. ,,In de huidige situatie moeten bezoekers een drukke weg oversteken. En op het terrein zelf hebben we ook niet veel ruimte. Bezoekers lopen nu nog tussen de tractoren.”

Houmes geeft aan dat op het terrein aan de Herenweg dat allemaal veel beter is te regelen. ,,Ook op het gebied van verkeer. We willen op de dag van de trekkertrek werken met eenrichtingsverkeer zodat het komend en gaand verkeer geen last van elkaar heeft. Dat bevordert ook de veiligheid.” Daarnaast is daar veel minder sprake van overlast. ,,We hebben daar geen buren. Ik woon daar en er is ook een stal met zesduizend varkens. Verder niemand.”

PvdA/GL

Het liefst was de organisatie al dit jaar verhuisd naar het terrein aan de Herenweg. Maar dat lukte niet. Hij geeft ook aan dat de motorcross tot nu toe niet van plan is om ook te verhuizen van de Pekelingseweg naar de Hereweg. ,,Ze zijn welkom maar tot nu toe hebben ze geen interesse.” De afgelopen jaren maakten, een week na elkaar, beide organisaties gebruik van hetzelfde terrein. Voor de fractie van de PvdA/GL is de mogelijke verhuizing reden om vragen te stellen aan het dagelijks gemeentebestuur. Want de sociaal-democraten vinden dat de concentratie van motorcross en trekkertrek op de huidige locatie en in dezelfde periode mooi is en bijdraagt aan het behoud van het draagvlak voor die evenementen.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Dorpeling Laurens Dassen blijft geloven in Europa: ‘Enige weg om grote problemen op te lossen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 03:36 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 871 words

**Byline:** Herman Haverkate

**Body**

Zijn vergezichten zijn groots en uitgesproken idealistisch. Europese samenwerking is voor Volt-leider Laurens Dassen de sleutel naar de toekomst, al loopt de weg daarnaartoe altijd langs zijn Brabantse dorp Knegsel. „Als je niet meer authentiek bent, dan moet je uit de politiek stappen.”

Knegsel: de naam klinkt als die van een verzonnen dorp van het ooit zo populaire duo Van Kooten en De Bie. Dat het toch werkelijk bestaat, is een van de dingen die onontkoombaar horen bij Laurens Dassen (38), politiek leider van Volt maar bovenal Europeaan. Hij groeide erop, speelde er bij de plaatselijke voetbalclub en vierde er carnaval. „Vier dagen lang. Dat begon al op vrijdag, met de ‘dree uurkes vooraf’. Daar speelden we altijd met de blaaskapel. En dan doorgaan tot dinsdag. Ik was er bijna nog drukker mee dan nu met de politiek.”

Zijn herkomst uit een kleine, gemoedelijke gemeenschap verraadt zich ook deze donderdagmorgen op de campus van de Universiteit Twente. Goedgemutst, optimistisch en makkelijk aanspreekbaar: zo komt hij vanuit de lichte ochtendnevel aangestapt voor Van Torentje naar Torentje. Een deputatie van zijn eigen partij, met afstand de grootste op de UT, wacht hem op en fluistert hem nog snel even iets in over de problemen rond de door Volt zo gewenste treinverbinding tussen Zwolle en Münster. Dieseltreinen aan de Nederlandse kant, elektrificering in Duitsland: dat is dus precies zoals het volgens Laurens Dassen niet moet.

Oude politiek

„We moeten de grenzen slechten”, zal hij later zeggen. In een tijd waarin de samenleving worstelt met de doorgeschoven problemen van de oude politiek, is samenwerking in Europa de enige weg om de impasse te doorbreken, is en blijft zijn rotsvaste geloof. „Ik zit nu 2,5 jaar in de politiek en voel dat sterker dan ooit. Misschien ben ik zelfs wel te voorzichtig geweest. De urgentie, die is er gewoon. Levensgroot. Vindt Sander Schimmelpenninck dat ik iets harder moet roepen? Tsja, als je in Zweden zit, kun je me ook niet horen.”

Laurens Antonius Josephus Maria Dassen, zoals hij voluit heet, komt uit een katholiek gezin in Brabant. Als hij na afloop wordt gevraagd naar de herkomst van zijn vier namen, dan verwijst hij naar zijn familie. Naar zijn opa, oom, peetoom en tante, Brabanders net als hij. Ondanks zijn pan-Europese denkbeelden zal hij nooit vergeten waar hij vandaan komt. „Als je niet meer authentiek bent, moet je uit de politiek stappen.” Zijn vader, directeur bij Philips, leerde hem ooit dassen strikken, belangrijk voor iemand die zelf toevallig Dassen heet. Dat het bankkantoor, de pinautomaat en vervolgens ook de kroeg uit Knegsel zijn verdwenen, gaat hem aan het hart. Vrijwilligers drijven er inmiddels een tijdelijk café. „Creativiteit. Omzien naar elkaar. Mooi dat dergelijke initiatieven er zijn. Den Haag heeft nagelaten om voldoende te investeren in de regio.”

Europa? Je moest wel idioot zijn om daarmee aan te komen

Europese kapsalon

Hoe hij zichzelf dan ziet? Waar mede-Europeaan Frans Timmermans zichzelf onlangs vergeleek met een gehaktbal, gebruikt Laurens Dassen het beeld van een Europese kapsalon. Zo’n gerecht, zegt hij, opgetuigd met Griekse gyros en Vlaamse frites, is nou precies zoals Europa er in de ogen van zijn partij uit zou moeten zien. Dat de Duitse windmolens plotseling ophouden aan de Nederlandse grens en Nederland kerncentrales wil bouwen terwijl ze in Duitsland worden gesloten: zo zal het met diezelfde kapsalon in de toekomst nooit wat worden en blijven we als samenleving eeuwig opgezadeld met de gevolgen van een failliet politiek systeem.

„Klimaat, stikstof, zorg, vluchtelingen: we kunnen het alleen oplossen in Europees verband. Op een bijeenkomst laatst hier in Enschede hoorde ik dat de grensoverschrijdende criminaliteit beter is georganiseerd dan de politie. En dan hoor ik iemand als Pieter Omtzigt zeggen dat alle nationale parlementen vetorecht moeten krijgen. De chaos die ons nu al beheerst, neemt dan alleen nog maar verder toe.”

Wensenlijst

Hij wil nogal veel, Laurens Dassen. Het past bij zijn partij, ooit opgericht om de Europese samenwerking te versterken. Klimaatneutraal in 2040, op korte termijn stoppen met korteafstandvluchten, afschaffing van toeslagen, een generatietoets, compensatie voor gedupeerde studenten en een eigen Europees veiligheidsbeleid. „Als Trump straks de verkiezingen wint, is dat keihard nodig.”

Het idealistische vuur van het eerste uur is nog lang niet gedoofd, houdt hij zijn gehoor voor. Vijf jaar geleden, bij de oprichting van Volt gaf hij alles op voor de politiek. „Ze versleten me voor gek. Europa? Je moest wel idioot zijn om daarmee aan te komen. Maar zonder idealisme kom je nergens. Natuurlijk ben ik idealistisch. Maar we hebben wel realistische plannen om die idealen te verwezenlijken. Wat we willen, kan echt. Zes zetels voor ons: het zou zomaar kunnen.”

Voorlopig is er de politieke werkelijkheid. Een onbegrijpelijk bloedeloze campagne, vindt hij, terwijl het er dit keer toch echt om gaat. „Nieuwe ideeën? Ik zie ze niet. Yesilgöz houdt zich bezig met gewichtheffen, Timmermans met formeren. Als er niets gebeurt, krijgen we Rutte 5, maar dan zonder Mark Rutte zelf.”

Als er niets gebeurt krijgen we Rutte 5, maar dan zonder Mark Rutte zelf

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Wethouder over vluchtelingen in Serooskerke: ‘Voor Kerstmis duidelijkheid’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 04:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 677 words

**Byline:** Emile Calon

**Body**

Voor Kerstmis weten de Serooskerkenaren of en hoeveel minderjarige asielzoekers in hun dorp worden gehuisvest. Wethouder Bert Tuk (CU) geeft aan dat het dagelijks gemeentebestuur waarschijnlijk op 12 of 19 december een besluit neemt.

Vooruitlopend daarop wil hij niet zeggen of dat dorp in beeld is voor huisvesting noch of het college uitgaat van vijftig asielzoekers. Hij zegt dat het college nog steeds minderjarige asielzoekers wil opvangen, maar dat het dat aantal wel veel vindt.

In gesprekken met het Centraal Orgaan opvang Vluchtelingen (COA) zal hij erop wijzen dat elders locaties zijn waar minder dan vijftig asielzoekers worden opgevangen. Dat dit aantal dus geen ondergrens is, zo leerde hij van inwoners. ,,Dat geeft ons ruimte in de onderhandelingen.”

In oktober besloot het college een terrein bij gemeenschapscentrum De Zandput in principe beschikbaar te stellen voor huisvesting van vijftig jonge vluchtelingen. Dat zorgde voor een grote schok. Velen inwoners willen best vluchtelingen opvangen en hebben dat ook gedaan. Maar ze vinden vijftig echt te veel. Dat maakten ze ook duidelijk tijdens meerdere bijeenkomsten. Daarbij wezen ze erop dat er elders locaties zijn waar minder mensen worden opgevangen. Er is er zelfs een waar ‘maar’ 25 jongeren verblijven.

Ter Apel

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad werd die kritiek herhaald. Toen bleek ook dat meerdere raadsleden verbaasd waren dat er elders kleinere opvanglocaties zijn en dat het de bedoeling is in Serooskerke een crisisopvang te vestigen. Dat houdt in dat die jongeren een paar dagen na aanmelding in Ter Apel worden overgebracht naar Serooskerke waar ze wachten op afronding van hun procedure. In theorie duurt zo’n verblijf ongeveer zeven weken, maar Tuk geeft aan dat door alle wachtlijsten dat inmiddels opgelopen is tot een jaar. ,,Zo hoor ik op de radio.”

Hij vindt niet dat hij is misleid toen het COA meldde dat vijftig de absolute ondergrens is voor een opvanglocatie. ,,Want die kleinere aantallen hebben soms te maken met het feit dat het om nevenlocaties gaat.” Ook vindt hij niet dat de raadsleden zijn misleid tijdens een besloten voorlichtingsbijeenkomst toen dat getal ter sprake kwam.

Meerdere raadsleden merkten tijdens de raadsvergadering dat ze niet wisten dat vijftig geen harde ondergrens is. Evenmin wisten ze dat het de bedoeling is in Serooskerke een crisisopvang op te starten.

Tuk verzekert dat tijdens een besloten raadsbijeenkomst op 11 oktober de informatie over de crisisopvang in Serooskerke is gedeeld. Hij haalt een uitspraak van oud-voetballer Johan Cruijff aan: ,,Je snapt het pas als je het begrijpt.” Daarmee geeft hij aan de informatie misschien niet echt is opgemerkt. ,,Ik denk dat misschien niet alle raadsleden de vragen hebben gesteld die ze hadden moeten stellen.”

Misleiding is niet aan de orde

Op de vraag of de raadsleden precies is verteld om wat voor opvang het ging, wat zo’n opvang inhoudt, moet hij het antwoord schuldig blijven. ,,Ik weet niet meer wat er allemaal precies is gedeeld maar er is ook niet naar gevraagd.” Maar hij geeft ook aan dat tussen het aanmelden in Ter Apel en het krijgen van al of niet een status de crisisopvang zit zoals in Serooskerke die misschien komt. Ook vertelt hij dat begin dit jaar informatie is gedeeld met de gemeenteraad waar ‘in Jip- en Janneketaal’ werd verteld wat er zat aan te komen. Met nadruk: ,,Misleiding is niet aan de orde.”

Hij geeft verder aan dat hij niet vreemd stond te kijken toen bleek dat veel inwoners van Serooskerke tegen de komst zijn van vijftig jonge vluchtelingen. ,,Je weet dat je ook te maken krijgt met mensen die daar moeite mee hebben.”

Terugkijkend naar de raadsvergadering stelt hij vast dat hij blij is dat de raad hem ruimte geeft verder in gesprek te gaan met het COA over opvang. Dat sommige raadsleden na afloop van het debat een pissig appje kregen vanuit het college of uitgemaakt werden voor ‘slappe hap’ omdat ze de opvang van vijftig jongeren in Serooskerke niet openlijk steunden, neemt hij voor kennisgeving aan. ,,Daar heb ik niets over te melden.”

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Het nieuwe systeem van huisvuil per zak betalen, blijkt bij voorloper Zwijndrecht tientjes te schelen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 05:07 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1070 words

**Byline:** Peter Koster

**Body**

Het is een doorslaand succes in Zwijndrecht: restafval betalen per zak. Wie een beetje zijn best doet om afval te scheiden is dit jaar tientjes goedkoper uit dan vorig jaar. Ondertussen wordt een spectaculaire hoeveelheid ‘afval’ als grondstof aangeleverd. Die wordt niet meer verbrand. Milieu en portemonnee zijn allebei winnaar en dat is ook goed nieuws voor de andere gemeenten die op hetzelfde inzamelsysteem overstappen.

Andries van Gemerden kan er over meepraten. Hij merkt in zijn eigen gezin dat goed scheiden loont. Met zijn vrouw en kinderen van 15, 4 en 2 heeft hij dit jaar veertien zakken vuilnis ingeleverd: ,,Laten dat er aan het eind van het jaar achttien zijn, dan ben ik 50 euro goedkoper uit dan vorig jaar.’’

Afval scheiden is niet moeilijk en hoeft ook niet veel tijd te kosten, heeft de Zwijndrechtenaar gemerkt: ,,Etensresten gaan in een biozakje en ander afval kun je scannen met de app van HVC, zodat je weet waar het bij hoort. Verder moet je er aan denken dat je per zak betaalt, dus gaat die zak pas in de container als die vol is.’’

‘We hebben beloofd dat niemand door deze afvalstoffenheffing in financiële problemen komt’

Daar past wel één kanttekening bij, merkt hij direct op: ,,Wij kunnen dit doen doordat we het goed hebben. Als je elke dag bezig bent met hoe je rond moet komen, hoe je moet overleven, dan zit je hoofd vol. Dan is daar geen ruimte om ook nog eens aan afvalscheiding te denken.’’ Als gemeenteraadslid voor de ChristenUnie-SGP heeft hij de kwestie aangekaart.

Tot die conclusie is de gemeente inmiddels ook gekomen. Waar veel Zwijndrechtenaren hun afval inmiddels enthousiast scheiden, blijkt dat voor veel arme mensen nog lastig te zijn. Die kregen al een vrijstelling van 52 zakken, maar dat aantal blijkt voor veel minima nog niet genoeg. Nog dit jaar vraagt wethouder Jacqueline van Dongen (milieu, Algemeen Belang) de gemeenteraad om die regeling te verruimen: ,,We hebben beloofd dat niemand door deze afvalstoffenheffing in financiële problemen komt.’’

Tarief nauwelijks omhoog

Ondertussen heeft de gemeente al besloten dat de afvalstoffenheffing komend jaar alleen maar verhoogd wordt met 4,2 procent inflatiecorrectie. Volgens HVC zijn er maar weinig gemeenten die de tariefsverhoging zo beperkt weten te houden.

Zwijndrecht is een voorloper in Nederland, als het gaat om afvalstoffenscheiding. Liefst 64 procent van het huishoudafval wordt dit jaar gescheiden aangeleverd, ruim 15 procent meer dan voorgaande jaar. Het magische doel van slechts 100 kilo restafval per inwoner komt in beeld: in de eerste negen maanden van dit jaar leverden Zwijndrechtse huishoudens 109 kilo in, 51 kilo minder dan het jaar daarvoor.

We zijn er nog niet, maar we zijn wel heel hard op de goede weg

Daarmee worden de verwachtingen overtroffen. Van Gemerden: ,,Ik had dit niet verwacht in een Randstad-gemeente als Zwijndrecht.’’ Van Dongen: ,,We zijn er nog niet, maar we zijn wel heel hard op de goede weg.’’

De verklaring is de afvalstoffenheffing, constateren de gemeente en vuilnisinzamelaar HVC stellig: iets anders is er immers niet veranderd. Konden ze vorig jaar voor 372 euro zonder beperkingen troep in de grijze container storten, nu betalen ze naast een vast bedrag van 296 euro nog eens per zak van 60 liter 1,60 euro. De klep van de afvalcontainer gaat pas open als er een pasje tegenaan gehouden wordt. Er kan gekozen worden voor een grote zak (60 liter) of een kleine van 30 liter. Aan het eind van het jaar wordt een rekening voor het aantal grote en kleine klepopeningen geteld en de rekening opgemaakt.

Andere gemeenten in regio volgen in 2024, restafval verbranden kost immers goud geld

Precies dat systeem willen ook Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem invoeren. Restafval verbranden kost immers goud geld, terwijl daar nog veel in zit dat prima als grondstof kan dienen voor nieuw gebruik: plastic, blik, drankverpakkingen, gft, textiel, papier en glas. Die gemeenten worstelen nog met argwanende geluiden op straat: veel mensen denken dat het systeem er alleen maar toe zal leiden dat andere mensen restafval naast de containers zullen plaatsen.

Of dat daadwerkelijk gebeurt, is in Zwijndrecht niet te achterhalen. De gemeente en inzamelaar HVC bezweren van niet, maar de beleving van gemeenteraadsleden als Van Gemerden en zijn collega’s Fred Loos (ABZ) en Evelien van der Linden (ZPP) is anders. Wethouder Jacqueline van Dongen deed dinsdagavond haar uiterste best de raad te overtuigen dat er niet meer bijplaatsingen zijn dan voorgaande jaren, maar wist hen niet te overtuigen.

Meer glas in de glasbak

Feit is in ieder geval dat het restafval niet stiekem bij ander afval gestopt werd. De partijen afval die hergebruikt moeten worden, worden niet vaker afgekeurd wegens gebrek aan kwaliteit dan voorgaande jaren. Terwijl de hoeveelheid restafval in september halveerde tot 7,5 kilo per inwoner, nam de hoeveelheid ander afval flink toe.

De gemiddelde Zwijndrechtenaar leverde in september acht kilo gft in, drie keer meer dan voorgaande jaren. Qua plastic, blik en drankverpakkingen was september een magere maand met een minimale plus, maar in de maanden daarvoor werd daarvan vaak de helft meer opgehaald dan in de twee jaar daarvoor. Glas wordt steeds vaker in de glasbak gegooid.

Alleen de hoeveelheid oud papier neemt niet toe. Die daalt zelfs al jaren. De verklaring daarvoor is volgens HVC eenvoudig: de hoeveelheid gedrukte media en papieren correspondentie neemt hard af .

GFT-afval per kilo betalen

Al met al is er in de Zwijndrechtse gemeenteraad niemand meer te vinden die met de afvalstoffenheffing per zak zou willen stoppen. ,,Al zijn die bijplaatsingen naast de containers natuurlijk vreselijk’’, verzucht Loos. Hij moet het doen met de mededeling dat afvalcoaches en handhavers hun best doen om overtreders te betrappen. Saillant detail: als dat gebeurt, stuiten ze regelmatig op grotere, sociale problemen, waarna het sociaal wijkteam in actie komt.

Ondertussen valt er nog te winnen door nog beter uit te leggen hoe het systeem werkt, constateren de raadsleden. Zo blijken er mensen te zijn die denken dat ze ook GFT-afval per kilo moeten betalen.

Volg AD De Dordtenaar nu ook via Whatsapp Channels.

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:** November 16, 2023

**End of Document**



**Wie gaat de bus-door-de-toltunnel betalen? ‘Dit is rondpompen van publiek geld’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 06:30 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 627 words

**Byline:** Gert Onnink

**Body**

Een toltunnel van een miljard waar straks mogelijk geen bus doorheen rijdt. Wie zal de ontbrekende tonnen bijleggen, zodat er toch openbaar vervoer is tussen Voorne-Putten en Rozenburg en Schiedam en Vlaardingen? Iedereen wijst naar elkaar en de knip wordt (nog) niet getrokken.

Erwin van Eijsden, lid van de dorpsraad in Rozenburg, wist niet wat hij hoorde. De bussen die door de nieuwe Blankenburgverbinding (Maasdelta- en Holland-tunnel) rijden, moeten daarvoor tol betalen. ,,Dat is toch belachelijk, straks heb je een nieuwe tunnel zonder ov?”

Want vervoerder EBS, die twee buslijnen door de oeververbinding wil beginnen, zit met een gat van 4 ton en kan geen sluitende businesscase maken. Demissionair verkeersminister Mark Harbers (VVD) maakte dinsdag duidelijk dat wat hem betreft de Rotterdamse regio daarvoor moet opdraaien. Hij is niet van plan de bussen ontheffing te geven voor de tolheffing, liet zijn woordvoerder weten.

Bij de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag (MRDH), de organisatie die het regionale openbaar vervoer regelt, geven ze aan de kwestie onder de aandacht te (blijven) brengen én het belang van de verbinding te benadrukken, stelt de zegsvrouw.

Snel en houdbaar

Volgens de Rotterdamse wethouder Vincent Karremans (VVD) is de MRDH ‘volop in gesprek’ met het Rijk. ,,We houden de zaak in de gaten met de andere gemeenten en wachten de uitkomst af. Het belangrijkste is dat er straks een snelle en houdbare busverbinding door de Blankenburgtunnel gaat, waar de Rozenburgers en andere reizigers onbezorgd gebruik van kunnen maken.” Of Rotterdam meebetaalt is volgens de woordvoerder niet te zeggen. ,,Laten we het proces, dat hopeloos ingewikkeld is, nu niet verstoren.”

Verhaal gaat verder onder de foto.

Bij buurgemeente Schiedam is wethouder Frans Hamerslag (PS) glashelder. Zijn gemeente betaalt niet mee aan de buslijn, laat de zegsman weten. Wel worden de gesprekken over het ov door de Blankenburgverbinding met belangstelling gevolgd. De bussen brengen bewoners van Voorne-Putten twintig minuten sneller dan nu in Schiedam, waar vaak wordt overstapt op station Schiedam-Centrum.

Onverantwoord

Collega-wethouder Bart Bikkers (VVD) van Vlaardingen is minder uitgesproken. Hij zal zich hard maken voor een bus door de tunnel en noemt ‘betaalbaarheid’ een belangrijk onderwerp. Dat gaat raadslid Frans Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) niet ver genoeg. Zijn partij heeft raadsvragen gesteld over de tolkwestie, want hij vindt de patstelling ‘zeer onverantwoord’. ,,Zeker gezien het feit dat zowel de tunnel als het openbaar vervoer als publieke diensten fungeren. Dit lijkt niets meer dan het rondpompen van publiek geld”, aldus de oppositieleider. ,,Iedereen heeft de mond vol over het ov, geef de bus dan ook vrijstelling.”

De gemeente Voorne aan Zee zegt een groot voorstander te zijn van een nieuwe buslijn door de nieuwe tunnel. ,,Dit verkort de reistijd voor openbaar vervoer reizigers en wordt daarmee aantrekkelijker voor een grotere groep.”

Bij vervoerder EBS snappen ze niets van de hobbel. ,,We gaan geen bus rijden waarop we geld moeten toeleggen. Het blijft een raar verhaal, met publiek geld een tunnel bouwen en het ov toch om tol vragen. Automobilisten tussen Rozenburg en Vlaardingen worden geholpen, busreizigers niet.” Volgens EBS is een oplossing niet zo ingewikkeld. ,,Geef ons ontheffing van de tol, net als de andere uitzonderingen.”

Volg AD Rotterdams Dagblad nu ook via Whatsapp! Tip: zet rechtsboven de meldingen aan voor het laatste nieuws. Meer weten? Lees hier alles over Whatsapp-Kanalen en hoe je ze gebruikt.

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:** November 16, 2023

**End of Document**



**Boeren lijden onder ’grillen’ van kabinet: ’Een piekbelaster ben ik gewoon niet’**

De Telegraaf.nl

16 november 2023 donderdag 5:00 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; FRONTPAGE

**Length:** 798 words

**Body**

Bas ten Hove verwacht van het komende kabinet duidelijkheid en eerlijkheid. De afgelopen jaren heeft de melkveehouder uit het Overijsselse Mariënheem dit node gemist. Zeker als het gaat om het stikstofbeleid. „Nu spreekt zelfs de landbouwminister opeens over doorgeslagen modelwerkelijkheid.”

Oneerlijkheid

Ten Hove vindt het allemaal knap lastig. Hoewel de 41-jarige agrariër van nature geen klager is, moet hem toch wel wat van het hart. Want wat hebben hij en zijn collega’s te lijden onder de ’stikstofgrillen’ van dit kabinet, zoals de boer het noemt. Onduidelijkheid en oneerlijkheid hebben ervoor gezorgd dat hij een cynisch mens is geworden. Het meest recente voorbeeld dateert van vorige week, toen demissionair landbouwminister Piet Adema (CU) in feite een bom legde onder het stikstofbeleid. De bewindsman sprak in deze krant over een ’totaal doorgeslagen modelwerkelijkheid’.

Iets wat Ten Hove en veel van zijn collega’s al tijden roepen, maar aan dovemansoren leek gericht. Dat er negatieve kanten kleven aan het Aerius-model, een instrument waarmee de stikstofdepositie berekend wordt, is blijkbaar eindelijk doorgedrongen tot de top van het kabinet. Adema vindt dat niet meer gewerkt moet worden op basis van de huidige systematiek.

„Als je dat nu opeens zo hoort, dan heb je toch het idee dat ze de afgelopen jaren eigenlijk van ons af wilden?”, beweert de melkveehouder, wiens bedrijf op 600 meter afstand van Natura 2000-gebied Boetelerveld is gevestigd. De inwoner van Mariënheem had een vooruitziende blik door in juni niet eens uit te zoeken of hij piekbelaster is. Enerzijds omdat hij twijfelde aan de juistheid van de berekeningsgrondslag, maar ook op advies van zijn accountant, aangezien hij sowieso niet wil stoppen met zijn bedrijf.

Ammoniakemissie

Gezien de ontwikkelingen van de laatste maanden een goede keuze, vindt de boer. Hij verwijst naar een in september uitgekomen rapport van de Universiteit van Amsterdam, waaruit blijkt dat bij melkveebedrijven slechts 10% van de ammoniakemissie neerslaat binnen een straal van 500 meter rondom de stal. De overige 90% komt terecht in hogere luchtlagen van de atmosfeer, samen met de emissie van stikstofoxiden, afkomstig van industrie en verkeer. Deze stikstofdeken slaat elders neer. „Dus het is volstrekt onduidelijk en zelfs onwaarschijnlijk dat ik met mijn bedrijf zorg voor natuurverslechtering van Boetelerveld”, zegt Ten Hove. „Een piekbelaster ben ik gewoon niet.”

Zijn bedrijf bevindt zich in een zogeheten bufferzone van Boetelerveld waarvoor ook nog eens extra regels gelden. In dit gebied, ter grootte van 170 hectare, worden hydrologische maatregelen getroffen. Dat betekent dat sloten verbreed en verondiept worden, zodat het grondwater kan stijgen. Twee jaar geleden hebben Ten Hove en een aantal collega’s meegewerkt aan het plan van de provincie om de natuur van het gebied op deze manier te laten herstellen. „Ik ben niet van kwade wil. We hebben grond opgegeven en verkocht, zodat Landschap Overijssel in staat was om het grondwater op peil te krijgen. Zo zijn er stuwen geplaatst om water vast te kunnen houden.” Maar tegen de afspraken was de grond die hij daarvoor in de plaats kon terugkopen veel duurder. „Bijna alle grondeigenaren die hebben meegedaan aan deze transacties zijn slechter af. Dat bedoel ik dus met een onbetrouwbare overheid.”

De provincie Overijssel had verder beloofd om de resultaten van de werkzaamheden in het gebied na zes jaar te monitoren. Maar de Ecologische Autoriteit oordeelde in april alweer dat in Overijssel de tijd dringt en dat er in de vochtige heide een tandje bij moet wat betreft stikstofreductie en vernatting. Dat heeft geleid tot veel nieuwe onrust onder de boeren. Ten Hove en zijn collega’s vinden dat eerst maar eens afgewacht moet worden wat alle maatregelen, die al genomen zijn, opleveren aan natuurherstel. Met tien collega’s heeft hij zich nu verenigd in de groep Benadeelde Veehouders Boetelerveld (BVB).

Duurzaamheid

De melkveehouder heeft naar zijn idee gedaan wat in zijn vermogen ligt op het gebied van duurzaamheid en natuur. Afgelopen jaren heeft hij met zijn ouders tonnen geïnvesteerd in de modernste melkrobots, er liggen zonnepanelen op het dak en er is flink aandacht besteed aan dierenwelzijn. Maar nu is de koek op. „Vanwege alle onzekerheid investeren we al een tijdje nauwelijks meer”, zegt Ten Hove, die zijn hoop heeft gevestigd op de verkiezingen en de nieuwe gedeputeerde Maurits von Martels (BBB). „We willen als BVB graag meedenken. Laten ze met ons praten in plaats van over ons”, blijft Ten Hove ondanks alles positief.

Met verkiezingen in aantocht gaan politici weer het land in, van Goes tot Delfzijl. Wat zou ú hun willen zeggen over een prangende kwestie uit uw regio? De Telegraaf vraagt het alvast aan burgers in het veld.

**Graphic**

Image, Bas ten Hove: „Laten ze met ons praten in plaats van over ons.”, Robert Hoetink

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**'Toch geen piekbelaster'; Boeren lijden onder 'grillen' van kabinet**

De Telegraaf

16 november 2023 donderdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; Blz. 9

**Length:** 819 words

**Byline:** Edwin Rensen

**Body**

Boeren lijden onder 'grillen' van kabinet

Met verkiezingen in aantocht gaan politici weer het land in, van Goes tot Delfzijl. Wat zou ú hun willen zeggen over een prangende kwestie uit uw regio? De Telegraaf vraagt het alvast aan burgers in het veld.

Bas ten Hove verwacht van het komende kabinet duidelijkheid en eerlijkheid. De afgelopen jaren heeft de melkveehouder uit het Overijsselse Mariënheem dit node gemist. Zeker als het gaat om het stikstofbeleid. ,,Nu spreekt zelfs de landbouwminister opeens over doorgeslagen modelwerkelijkheid."

Oneerlijkheid

Ten Hove vindt het allemaal knap lastig. Hoewel de 41-jarige agrariër van nature geen klager is, moet hem toch wel wat van het hart. Want wat hebben hij en zijn collega's te lijden onder de 'stikstofgrillen' van dit kabinet, zoals de boer het noemt. Onduidelijkheid en oneerlijkheid hebben ervoor gezorgd dat hij een cynisch mens is geworden. Het meest recente voorbeeld dateert van vorige week, toen demissionair landbouwminister Piet Adema (CU) in feite een bom legde onder het stikstofbeleid. De bewindsman sprak in deze krant over een 'totaal doorgeslagen modelwerkelijkheid'.

Iets wat Ten Hove en veel van zijn collega's al tijden roepen, maar aan dovemansoren leek gericht. Dat er negatieve kanten kleven aan het Aerius-model, een instrument waarmee de stikstofdepositie berekend wordt, is blijkbaar eindelijk doorgedrongen tot de top van het kabinet. Adema vindt dat niet meer gewerkt moet worden op basis van de huidige systematiek.

,,Als je dat nu opeens zo hoort, dan heb je toch het idee dat ze de afgelopen jaren eigenlijk van ons af wilden?", beweert de melkveehouder, wiens bedrijf op 600 meter afstand van Natura 2000-gebied Boetelerveld is gevestigd. De inwoner van Mariënheem had een vooruitziende blik door in juni niet eens uit te zoeken of hij piekbelaster is. Enerzijds omdat hij twijfelde aan de juistheid van de berekeningsgrondslag, maar ook op advies van zijn accountant, aangezien hij sowieso niet wil stoppen met zijn bedrijf.

Ammoniakemissie

Gezien de ontwikkelingen van de laatste maanden een goede keuze, vindt de boer. Hij verwijst naar een in september uitgekomen rapport van de Universiteit van Amsterdam, waaruit blijkt dat bij melkveebedrijven slechts 10% van de ammoniakemissie neerslaat binnen een straal van 500 meter rondom de stal. De overige 90% komt terecht in hogere luchtlagen van de atmosfeer, samen met de emissie van stikstofoxiden, afkomstig van industrie en verkeer. Deze stikstofdeken slaat elders neer. ,,Dus het is volstrekt onduidelijk en zelfs onwaarschijnlijk dat ik met mijn bedrijf zorg voor natuurverslechtering van Boetelerveld", zegt Ten Hove. ,,Een piekbelaster ben ik gewoon niet."

Zijn bedrijf bevindt zich in een zogeheten bufferzone van Boetelerveld waarvoor ook nog eens extra regels gelden. In dit gebied, ter grootte van 170 hectare, worden hydrologische maatregelen getroffen. Dat betekent dat sloten verbreed en verondiept worden, zodat het grondwater kan stijgen. Twee jaar geleden hebben Ten Hove en een aantal collega's meegewerkt aan het plan van de provincie om de natuur van het gebied op deze manier te laten herstellen. ,,Ik ben niet van kwade wil. We hebben grond opgegeven en verkocht, zodat Landschap Overijssel in staat was om het grondwater op peil te krijgen. Zo zijn er stuwen geplaatst om water vast te kunnen houden." Maar tegen de afspraken was de grond die hij daarvoor in de plaats kon terugkopen veel duurder. ,,Bijna alle grondeigenaren die hebben meegedaan aan deze transacties zijn slechter af. Dat bedoel ik dus met een onbetrouwbare overheid."

De provincie Overijssel had verder beloofd om de resultaten van de werkzaamheden in het gebied na zes jaar te monitoren. Maar de Ecologische Autoriteit oordeelde in april alweer dat in Overijssel de tijd dringt en dat er in de vochtige heide een tandje bij moet wat betreft stikstofreductie en vernatting. Dat heeft geleid tot veel nieuwe onrust onder de boeren. Ten Hove en zijn collega's vinden dat eerst maar eens afgewacht moet worden wat alle maatregelen, die al genomen zijn, opleveren aan natuurherstel. Met tien collega's heeft hij zich nu verenigd in de groep Benadeelde Veehouders Boetelerveld (BVB).

Duurzaamheid

De melkveehouder heeft naar zijn idee gedaan wat in zijn vermogen ligt op het gebied van duurzaamheid en natuur. Afgelopen jaren heeft hij met zijn ouders tonnen geïnvesteerd in de modernste melkrobots, er liggen zonnepanelen op het dak en er is flink aandacht besteed aan dierenwelzijn. Maar nu is de koek op. ,,Vanwege alle onzekerheid investeren we al een tijdje nauwelijks meer", zegt Ten Hove, die zijn hoop heeft gevestigd op de verkiezingen en de nieuwe gedeputeerde Maurits von Martels (BBB). ,,We willen als BVB graag meedenken. Laten ze met ons praten in plaats van over ons", blijft Ten Hove ondanks alles positief.

'Cynisch mens door onbetrouwbare overheid'

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**Dordrecht huldigt jubilerende bedrijven als Van der Mijle: ‘Omdat ze vergeten hoe bijzonder ze zijn’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 07:31 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1045 words

**Byline:** André Oerlemans

**Body**

De sokkel van Arie Scheffer, de kadestenen met het gedicht van Jan Eijkelboom, maar ook de vloer van winkelcentrum Sterrenburg. Natuursteenbedrijf Van der Mijle laat al honderd jaar zijn sporen na in Dordrecht. Het bedrijf is nu, met een aantal andere jubilerende bedrijven in het zonnetje gezet. ,,We zijn dankbaar dat ze dit al zo lang doen.”

In feite heeft Van der Mijle twee keer een sokkel gemaakt voor het beeld van Ary Scheffer op het Scheffersplein. Zowel in 1960 als in 1985, somt directeur Rein van der Mijle op. ,,De dekzerken voor de kademuur aan het Damiatebolwerk met de dichtregels van Jan Eijkelboom was in 1981. En we hebben ook de vloeren van winkelcentra in Leiden, Delft, Capelle aan den IJssel, Zuidplein in Rotterdam en Hoog Catherijne in Utrecht geleverd.”

Het Dordtse familiebedrijf Van der Mijle is een van de 24 jubilerende bedrijven die de gemeente Dordrecht deze woensdagavond in het zonnetje zette tijdens een feestavond in het stadhuis. ,,We zijn dankbaar dat ze er zijn en trots dat ze dit al 25, sommige zelfs al honderd jaar lang doen”, zegt wethouder Maarten Burggraaf (Midden- en kleinbedrijf, VVD) over dit jaarlijkse jubileumfeest, ook namens zijn collega-wethouder Chris Benschop (GroenLinks) van economische zaken. ,,We merken vaak op die avonden dat ze door de waan van de dag vergeten hoe bijzonder die prestatie is. Daarom zetten we ze graag even op het voetstuk dat ze verdienen.”

Van der Mijle vestigde zich in 1963 als het eerste op een toen nog kaal bedrijfsterrein Louter Bloemen. Daar zit het nog, maar nu ingeklemd tussen tientallen andere bedrijven. De natuurstenen platen komen al sinds de start uit dezelfde Belgische steengroeve: Carrières du Hainaut. Inmiddels 600 ton per jaar. Het bedrijf maakt er trappen, vloeren, vensterbanken, drempels, gevelbekleding, sluitstenen, muur- en schoorsteenafdekkers van en levert die in heel Nederland.

Mijn zoon Rein heeft het bedrijf de laatste veertien jaar naar zijn hand gezet en groot gemaakt

Al vier generaties lang staat er steeds een Gerrit of een Rein aan het hoofd van het familiebedrijf. Grondlegger Gerrit van der Mijle (1889-1962) begon in 1921 een aannemersbedrijf, dat woningen bouwde, onder meer langs de Singel en de zijstraatjes van de Toulonselaan. Omdat voor die huizen marmeren schouwen en drempels nodig waren, startte hij in 1929 Steenhouwerij en Marmerhandel G. van der Mijle aan de Kromme Elleboog. Zijn oudste zoon Rein ging daar in 1936 mee verder. In 1948 stapte het bedrijf in de bekende badkamers, vloeren en aanrechtbladen van Terrazzo, die van cement met kleurrijke stukjes marmer en graniet worden gemaakt. Dat is nu weer vintage.

Steeds dezelfde namen

In 1975 namen kleinzonen Gerrit en Rein de zaak over en sinds 2009 is Gerrits oudste zoon Rein directeur. Zijn andere zoon Frank werkt in de werkplaats. Hun oom Rein schreef een dik jubileumboek over het bedrijf, dat zijn dochter Caroline na diens overlijden afmaakte. Hoe zit dat toch met steeds dezelfde namen in het bedrijf? ,,Je noemt je oudste zoon steeds naar je vader”, verklaart Gerrit (76) droog.

Anno 2023 werken er zo’n achttien mensen bij het bedrijf en behoort Van der Mijle tot de grootste natuursteenbedrijven van Nederland. ,,Mijn zoon Rein heeft het bedrijf de laatste veertien jaar naar zijn hand gezet en groot gemaakt. Mijn broer en ik deden vooral de particuliere markt in Dordrecht en omstreken. Hij is ook de grotere bouwbedrijven gaan opzoeken en levert nu in heel Nederland. Daardoor is de omzet enorm gegroeid. Daar ben ik trots op”, zegt Gerrit.

‘Uiteindelijk willen we met onze taxi’s helemaal uitstootvrij rijden’

Een ander familiebedrijf dat woensdagavond gehuldigd werd, is taxibedrijf Stam. Dat bestaat officieel vijftig jaar, maar oprichter Dirk Stam begon al eerder in 1932 een rijwielhandel op de Stevensweg in Dubbeldam. ,,Hij had daarnaast een garage voor reparaties. Toen er in 1953 ook een auto bijkwam, zijn ze taxiritten gaan doen”, vertelt kleinzoon Ron Stam.

Hij nam het bedrijf in 1991 over van zijn vader Jan Stam. In die halve eeuw is het bedrijf fors gegroeid. Taxi Stam telt nu 104 taxi’s en busjes en ongeveer 125 werknemers. Het bedrijf richt zich vooral op de grote aanbestedingen en contracten voor leerlingenvervoer en WMO-vervoer, beter bekend als de Drechthopper. ,,Het is altijd billenknijpen bij zo’n aanbesteding, maar we doen steeds goed mee”, vertelt Ron.

Vanuit de Stevensweg verhuisde het bedrijf naar de Pieter Zeemanweg op bedrijfsterrein Dordtse Kil en in december vorig jaar naar een gloednieuw, modern pand aan de Daltonstraat, om de hoek. Net als andere bedrijven in de taxibranche wil Stam zijn wagenpark vergroenen. ,,Uiteindelijk willen we naar zero emissie”, zegt Ron. Stam heeft nu 25 elektrische personenauto’s en zeventien elektrische busjes, die samen al ruim 1,3 miljoen kilometer zonder CO2-uitstoot hebben gereden.

‘Keukens en badkamers zijn zoveel luxer geworden’

Nog zo’n bekend Dubbeldams bedrijf is Belmar Keukens en Badkamers, dat als veertigjarige jubilaris naar het stadhuis ging. Eigenaar Edwin Ameling kwam als vijftienjarige jongen over de vloer bij de familie Van Valen, die in 1983 een bouwmarkt voor keukens, badkamers en bouwmaterialen opende op de hoek van de Stevensweg en de Zuidendijk. ,,Die was vooral bedoeld voor de doe-het-zelvers. Er waren toen nog geen showrooms”, vertelt hij. Hij begon daar in 1996 als verkoper, werkte zich op tot bedrijfsleider en directeur en nam de zaak in 2005 over. In 1983 werkten er vijf mensen, nu vijftien tot twintig, inclusief eigen monteurs.

Ook maakt Belmar veel gebruik van zzp’ers die badkamers en keukens installeren. ,,Inmiddels verkopen we 65 procent inclusief montage”, zegt Ameling. Dat heeft met de trend te maken. ,,Het is zoveel luxer geworden. Vroeger was je keuken een kleine ruimte om te koken, te koelen en af te wassen. Nu hebben mensen luxe woonkeukens met kookeilanden, die onderdeel zijn van de woonruimte. Badkamers hebben nu stoom- en infraroodcabines en grote badmeubelen met lades. Dat kun je als doe-het-zelver niet meer zelf inbouwen.”

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:** November 16, 2023

**End of Document**



**Kan de dorpsbus blijven of niet? Sint Willebrord en Sprundel moeten nog wachten op duidelijkheid**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 06:02 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 346 words

**Byline:** Nicole Froeling

**Body**

RUCPHEN - Kan de dorpsbus voor Rucphen ook na 2024 blijven bestaan? Vanaf 2025 lijkt de provincie hierin geen geld meer te steken. De gemeente wil graag dat de bus blijft rijden, maar weet voorlopig nog niet of dat gaat lukken.

De Rucphense PvdA informeerde tijdens de raadsvergadering naar de stand van zaken rondom de dorpsbus. Die rijdt sinds 2019. Toen veranderde de route van lijn 312 tussen Breda en Roosendaal, waardoor er geen vaste lijn meer door Sint Willebrord en Sprundel kwam.

Gemeente en provincie bedachten de dorpsbus als alternatief. Vrijwilligers besturen de bus. Inwoners van Schijf en Zegge kunnen zo voor een paar euro naar elke bestemming binnen de gemeente. Voor inwoners van Sprundel en Sint Willebrord rijdt de bus ook naar buurgemeenten als Breda en Etten-Leur. Alleen in Rucphen zelf rijdt hij niet: daar komt Arriva-lijn 312 nog.

Kansen voor de bus

De dorpsbus is een experiment dat eigenlijk tot en met 2023 zou duren. De provincie verlengde zijn financiële bijdrage, zodat de bus ook in 2024 nog rijdt. PvdA’er Alex Wagemaker vroeg wethouder Martijn Gijzen of die kansen ziet om de bus ook daarna te behouden.

De wethouder wíl dat wel: ,,Het is duidelijk dat de dorpsbus een grote bijdrage levert aan het openbaar vervoer in onze gemeente en lege plekken opvult. In 2024 zullen we besluiten hoe we in de toekomst verdergaan.”

Antwoorden in de lente

Gijzen zei ‘alles te willen doen wat mogelijk is om door te gaan’. In gesprek met de provincie moet nog duidelijk worden of daar ruimte is voor een financiële bijdrage na 2024. De wethouder verwacht de gemeenteraad laat in het voorjaar meer over de kansen te kunnen vertellen.

Hoe vaak wordt de dorpsbus gebruikt?

De dorpsbus begon een paar maanden voordat de coronacrisis begon. Mede daardoor werd de bus de eerste jaren niet heel vaak gereserveerd.

Maar na een lange aanloop kwam de bus in 2022 echt op gang met ruim 1150 ritten. Dit jaar is de vraag nog groter. Alleen al in de eerste helft van 2023 vroegen inwoners van Schijf, Zegge, Sprundel en Sint Willebrord ruim 760 ritten aan: een plus van 30 procent.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Anne-Marijke (48): ’Mensen schatten me vaak jonger, ik smeer me een ongeluk’; Mooi op elke leeftijd**

De Telegraaf.nl

16 november 2023 donderdag 7:30 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** VROUW

**Length:** 814 words

**Byline:** Eva van Riet

**Body**

Voor onze populaire rubriek ’Mooi op elke leeftijd’ zetten we vrouwen van alle leeftijden in het zonnetje. Want wij vinden alle vrouwen mooi: ongeacht gewicht, maat en/of ’schoonheidsfoutje(s)’. Wat is jouw beautygeheim en waarvan ga jij stralen? En wat houdt jou jong? Deze week Anne-Marijke Podt (48). Zij is de nummer vier op de kieslijst van D66. Anne Marijke: „Als ik na een zware dag in de Tweede Kamer naar huis ga, relativeert mijn puberdochter alles lekker.”

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Het is heel gek, maar ik sta er eigenlijk niet veel bij stil. Ik vind 48 jaar een mooie leeftijd, maar ik schrik soms als ik bedenk dat ik over twee jaar 50 ben. Dat kan ik me niet voorstellen, dan ben ik ineens van middelbare leeftijd. Zo voel ik me totaal niet. Behalve als ik net uit bed kom en het is laat geworden de avond ervoor!”

Wat houdt je jong?

„Mijn puberdochter en mijn werk. Ik vind het mooi om via mijn werk iets te kunnen betekenen om de wereld een stukje mooier te maken. Dat verveelt nooit. En als ik na een ingewikkelde zware dag in de Tweede Kamer naar huis ga, relativeert mijn dochter alles lekker. Dan laat ze kattenfilmpjes zien of showt ze haar k-pop moves.

Ze is dertien jaar. Soms vindt ze het grappig dat haar moeder actief is in de politiek. Enerzijds is ze totaal niet onder de indruk en dat vind ik prettig. Maar anderzijds denkt ze soms: o nee, dat is mijn moeder. Maar ze kan ook heel meelevend zijn, ik krijg vaak lieve berichtjes.

Ik vind het goed om aan mijn dochter mee te geven dat ik het vaak druk heb en er dus niet altijd ben, maar dat het belangrijk is dat je ergens voor gaat. Nu is bijvoorbeeld het mobieltjesverbod een groot onderwerp op school en dan vraag ik haar bewust: ’Wat vind jij ervan?’”

Heb je een beautygeheim?

„Mensen schatten mij vaak jonger dan 48 jaar, maar dat komt meer door goede genen dan dankzij een geheim. Toen ik veertien was, zat ik onder de puistjes. Mijn moeder zei vaak dat ik ooit blij zou zijn met mijn huid, want dat betekende later weinig rimpels.

Op die leeftijd interesseert het je niet, maar nu ben ik inderdaad blij. Ik ben sowieso zuinig op mijn huid; ik blijf veel uit de zon en smeer me een ongeluk.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Ik ben blij met mijn krullen. Krullen zijn in deze tijd van het jaar - als het veel regent - lastig. Het wordt snel pluizig en kost veel werk. Maar ik ben er blij mee, het hoort echt bij mij.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik ben heel slordig. Soms zie ik ineens een foto van mezelf en ben ik helemaal verkreukeld. Of ik kijk aan het einde van de dag in de spiegel en zie overal lippenstift rondom mijn mond.

Laatst was ik onderweg naar een verkiezingsdebat en knoeide ik chocomelk over mijn trui in de trein. Soms zie ik vrouwen in de politiek in een mooi linnen pastel pak. Dan denk ik weleens: waarom kan ik dat niet?

Ik doe dit werk nu twee jaar en ik weet dat je ieder moment tegen een camera aan kunt lopen. En tijdens debatten zie je jezelf loeigroot op een scherm. Gelukkig letten we met de vrouwen uit de fractie op elkaar. Op de gang zeggen we dan soms tegen elkaar: ’Er zit hier een bandje los’.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn krullen. En met mijn schoenen, ik houd van mooie schoenen. Opvallende schoenen in bijvoorbeeld een mooie kleur. Het hoeven geen dure schoenen te zijn hoor, maar ze moeten lekker opvallen door bijvoorbeeld een mooie kleur.

Ook hebben mensen het vaak over mijn lach; ik lach altijd hard. Ik weet niet of dat een compliment is, want tot aan de andere kant van de gang kun je me soms horen! Maar ik heb een aanstekelijke lach.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker. Maar eigenlijk heb ik dat gevoel altijd gehad. Ik heb een gekke loopbaan en onder andere in de ontwikkelingssamenwerking gewerkt in Afrika en Zuid-Amerika. En nu dus werkzaam in de politiek. Het zijn allemaal plekken waar ik een verschil kon maken in het leven van mensen. Ik hoop dat ik dat nog lang kan doen.”

Heb je een levensles?

„Je hoeft het nooit alleen te doen. Soms is het best ingewikkeld; het werk of het leven thuis. Daarom is het belangrijk om fijne mensen om je heen te verzamelen. Medestanders op het werk of mensen van wie je iets kunt leren bijvoorbeeld. En een beste vriendin om af en toe een wijntje mee te drinken als het thuis even tegen zit. Mensen willen ook altijd graag helpen, is mijn ervaring.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar e.van.riet@telegraaf.nl.

Meer VROUW

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

**Graphic**

Image, ’Toen ik veertien was zat ik onder de puistjes. Mijn moeder zei dat ik later blij zou zijn met mijn huid, want dat betekende: later weinig rimpels.’, Eigen beeld

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Deze Piet loopt zondag voor de 43ste keer mee met de Amsterdamse intocht van Sinterklaas: ‘Vroeger waren er zelfs olifanten bij’**

Het Parool.nl

16 november 2023 donderdag 09:16 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1289 words

**Byline:** Patrick Meershoek

**Body**

Voor de 85ste keer beleeft Amsterdam zondag de intocht van Sinterklaas. Meer dan de helft van alle intochten liep Armand Kraan (62) mee als commandant van de Pieten. Ook dit jaar is de monteur van het GVB weer van de partij. ‘De pietendiscussie was ingrijpend.’

‘Die zak is heel belangrijk. Iedere Piet loopt het liefst met een zak met strooigoed. Uitdelen blijft toch het leukste. De mensen komen om de Sint te zien, maar met de zak maak je contact. Tijdens de intocht maken wij altijd koppeltjes van twee. Een draagt de zak, de ander maakt een kort praatje. Een handje pepernoten voor het kind, een aai over de bol van vader of moeder. Dát is het sinterklaasmoment. Ook de ouders vinden het spannend. Iedereen heeft zijn eigen herinneringen aan het feest.”

“Zoals de meeste kinderen was ik vroeger doodsbang voor Sinterklaas. Maar ik vond het ook geweldig spannend. Mijn ouders woonden in Buitenveldert. Het ging er klassiek aan toe: de buurman zette op de afgesproken tijd de zak met cadeautjes voor de deur, bonsde op de deur en ging er als een haas vandoor. Een keer dacht ik slim te zijn. Ik ben niet naar de deur gegaan, maar naar boven gerend, om vanaf het balkon te kijken. En toen zag ik een echte Zwarte Piet wegrennen. Ik dacht: zie je wel, het klopt allemaal. Dus ja, ik vond het fantastisch.”

“Het was Floris Thoolen die mij bij de intocht haalde. Ik kende hem van het voetbal. Floris was ontzettend actief in de stad. Tijdens Sinterklaas was hij hoofdpiet en hij regelde verder van alles. Ik maakte mijn debuut in 1979. Ik was achttien jaar en werd meteen gebombardeerd tot commandant. Het was toen nog zo dat we vier groepen hadden met aan het hoofd van elke groep twee commandanten die voor de begeleiding zorgden. Ik ben dus nooit strooipiet geweest. Ik heb nooit zomaar wat kunnen rondrennen en springen, helaas.”

“In al die jaren heb ik één intocht moeten missen. Dat was in de jaren negentig. Vanwege een sportblessure. Bij een potje squash raakte de tegenstander mij in plaats van de bal. Het gevolg was een snee in mijn wenkbrauw die moest worden gehecht. Daardoor kon ik niet worden geschminkt. Ja, ik ben wel gaan kijken. Dat was natuurlijk wel gek, om langs de kant te staan. Gelukkig is het bij die ene keer gebleven. Alle vrijwilligers krijgen elk jaar een medaille na de intocht. Ik hoop dit jaar nummer 43 te ontvangen.”

Opvallend jeugdige Sinterklaas

“Derek de Lint is mijn vijfde Sint. Mijn eerste was architect Gerard de Klerk, daarna kwam Dick Ernst Claassen, die was raadslid voor de VVD. Dries Zee was politiecommissaris, die heeft het ook tien jaar gedaan. Zee was op leeftijd, maar nog zeer energiek. Hij sprong als een jonge vent van zijn paard af. Een opvallend jeugdige Sinterklaas was dat. Daarna kwam Jeroen Krabbé. Dat klinkt misschien gek, maar als Piet krijg je heel weinig mee van de Sint tijdens de intocht. Je bent druk met je eigen taken.”

“Er zijn twee hoofdpieten die Sinterklaas begeleiden op de dag. Ze lopen naast hem, dragen het boek en de staf, houden de Sint in de gaten en zorgen dat alles in goede banen loopt. Het is een eervolle taak. Het is nooit mijn ambitie geweest om hoofdpiet te worden, maar stiekem denk je er af en toe toch aan. Ik ben wel eens uitgenodigd door iemand van het bestuur om een kop koffie te komen drinken en wat bij te praten. Ik dacht onwillekeurig: het zal toch niet? Maar het bleek toch alleen om een kop koffie te gaan.”

“De intocht was heel anders dan nu. Er reden nog praalwagens mee en er was een grote groep clowns die allemaal gekke stunts uithaalden. Er waren wilde dieren. We hebben zelfs olifanten gehad. Dat kon toen nog, een olifant bestellen als je er een nodig had. De Pieten liepen mee met de vier strooiwagens en deden hun ding. De intocht was toen: naar Sinterklaas kijken. Nu is er veel meer aandacht voor de kinderen langs de kant. De kinderen zijn steeds belangrijker geworden. Het is hún feest, en wij doen er alles aan om dat zo mooi mogelijk te maken.”

Boos om bedrog

“We hadden zelf ook de grootste lol, hoor. Floris was speaker bij Ajax en had geregeld dat we in de rust van de wedstrijd tegen Groningen het veld op mochten. Dat was nog in De Meer. Het moet begin jaren negentig zijn geweest. Van Gaal was net begonnen als trainer. En de supporters maar zingen: ‘Sinterklaas, Sinterklaas is een echt Ajacied.’ We deden ook elk jaar in Diemen een middag voor de jeugdspelers van Ajax. Daarna gingen we met z’n allen naar Het Wapen van Diemen en speelde Michael van Praag daar het clublied op de piano.”

“Een andere mooie herinnering is mijn zoon Jermo. Vanaf het moment dat hij baby was, stond mijn vrouw met hem bij de Munt tijdens de intocht. Ik liep altijd even naar hen toe om een praatje te maken, gewoon met mijn normale stem. Hij moet een jaar of zes, zeven zijn geweest dat hij voor het eerst argwaan kreeg. Ik heb hem ’s avonds thuis uitgelegd dat Sinterklaas ook hulppieten nodig heeft. Aanvankelijk was hij boos vanwege het bedrog, maar twee jaar later was hij zelf hulppiet. Hij is inmiddels 24 jaar en doet nog steeds mee.”

“In de weken na de intocht beginnen de maatschappelijke activiteiten. We gaan ook naar de ziekenhuizen. Dat is prachtig en verschrikkelijk tegelijk. Het is heel delicaat. Je staat aan het bed van de kinderen van wie je weet dat ze niet lang meer te leven hebben. Je moet daarmee kunnen omgaan. Er zijn mannen en vrouwen binnen de organisatie die verder nergens bang voor zijn, maar dit niet kunnen. Het is dankbaar werk. Als Sint binnenkomt met zijn Pieten, is het kind heel even geen patiënt meer. Dan is het heel even uit die rotziekte.”

Roetveegpiet

“De pietendiscussie was ingrijpend. Het heeft uiteindelijk ook geleid tot een splitsing binnen de organisatie. Er waren vrijwilligers die zich niet konden verenigen met de transitie. Ik zeg eerlijk: ik vond het in het begin ook moeilijk om de knop om te zetten. Voor mij was Zwarte Piet altijd zwart geweest. Dat was nu eenmaal de traditie, dat hoorde zo. Maar ik wilde de intocht er ook niet voor opgeven. Dat was het mij niet waard. Het toenmalige bestuur heeft het heel goed aangepakt. Geleidelijk, zodat iedereen kon wennen aan het idee.”

“In 2015 liep een kwart van de Pieten als roetveegpiet mee. Een van hen was Jermo. Hij had zich meteen aangeboden. Na de intocht was hij alleen maar enthousiast. Hij had het geweldig gevonden. De kinderen hadden niets in de gaten gehad en het overgrote deel van de ouders vond het ook prima. En nog een bijkomstigheid: een roetveegpiet loopt niet nog een week met zwarte lijntjes om zijn ogen rond. Het jaar daarna ging de helft als roetveegpiet en weer een jaar later iedereen. Het was toen eigenlijk al geen issue meer.”

“Na al die jaren blijft de intocht heel bijzonder om mee te maken. Het zijn lange dagen. De commandanten beginnen om zes uur, een uur later komen de Pieten. Een dag eerder hebben we alles klaargezet: de kostuums met naamstickers, de accessoires en de make-up. Het leuke is: de meeste vrijwilligers zien elkaar alleen die ene dag en toch is er een groot gevoel van saamhorigheid. Het is een vriendschap van één dag per jaar. Na de intocht wordt iedereen afgeschminkt en gaat iedereen weer naar huis. Dan is het van: tot volgend jaar.”

“Hoe lang ik nog wil doorgaan? Toen ik vijftig werd, heb ik daar wel over nagedacht. Andere vrijwilligers haakten nogal eens af rond die leeftijd. En zoals elke organisatie hebben ook wij onze ups en downs. Ik dacht: misschien kan Jermo het stokje overnemen. Maar dan heb je weer een heel goed jaar en denk je na afloop: ik wil helemaal niet stoppen. Ik ben nu 62. Ik heb als monteur bij het GVB een lopend beroep, dus fysiek kan ik het allemaal gemakkelijk aan. Dus ik heb het besluit genomen om er gewoon maar mee door te gaan tot ik er klaar mee ben.”

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**'Praat met Bellingham over Fortnite'; JONG ORANJE Talentvolle Noah Ohio (20) vriend van wereldster Real Madrid**

De Telegraaf

16 november 2023 donderdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** SPORT; Blz. 4

**Length:** 668 words

**Byline:** Robin Jongmans

**Body**

JONG ORANJE Talentvolle Noah Ohio (20) vriend van wereldster Real Madrid

door Robin Jongmans

ZEIST - Als spits van Jong Oranje leert Nederland Noah Ohio (20) eindelijk écht kennen. Zijn eerste 26 Eredivisie-minuten als 18-jarige bij Vitesse (in vier duels) zorgden nog niet voor opschudding, maar met drie goals in zijn eerste vier interlands onder Michael Reiziger valt de naam van de linksbenige powerhouse van Standard Luik steeds vaker. In de top van het mondiale voetbal kennen ze Ohio wel. Eén van zijn beste vrienden heet toevallig Jude Bellingham, de wereldster van Real Madrid.

Dat komt omdat Ohio, die op zijn tiende van Almere City naar Manchester United verkaste, één toernooi jeugdinternational van Engeland is geweest, bij de Onder 16 destijds. Als een soort probeersel voor zichzelf. In tegenstelling tot Bellingham, die destijds waarschijnlijk dichter bij zijn debuut voor Championship-club Birmingham City was dan hij kon bedenken, kon de zoon van Nigeriaanse ouders geen letter meezingen met het toenmalige 'God save the Queen'. Tussen die Engelse talenten stond overigens ook nog Jamal Musiala, de huidige rijzende ster van Duitsland. Met hem heeft Ohio wat minder contact, maar Bellingham FaceTime-de hij nog even toen z'n haar in model werd gebracht voor de uitreiking van de Kopa Trophy. De prijs voor het grootste talent van Europa (die hij zou winnen), zo was te zien in de documentaire Jong Oranje, All Access van de KNVB.

,,Voor de mensen van buitenaf is het bijzonder, ik snap dat ze iets hebben van: oeh, oké", zegt Ohio. ,,Voor mij is hij gewoon m'n vriend. Natuurlijk is hij een superster, maar we kennen elkaar al heel lang. Bij dat toernooi zijn we dicht tot elkaar gekomen, zoals ik ook vrienden met de boys hier ben geworden. De stappen die hij sindsdien heeft gemaakt, zijn heel bijzonder. Ik ben trots op hem. Hij is een voorbeeld voor veel spelers, voor iedereen. In hoe hij met alles omgaat. De druk bijvoorbeeld. Of ik daar met hem over praat? Nee, we praten over Fortnite enzo, het leven. We praten wel over voetbal, maar het is geen hoofdtopic. Als hij een goal maakt, bel ik hem niet op van: yo, mooie goal. Het verbaast ook niemand meer, al zeg ik over de bijzondere dingen natuurlijk wel iets, maar daarbij houdt het op. Ik verwacht zulke dingen op het veld ook van hem."

Voor Ohio is het allemaal normaal. Voor de buitenwacht is Bellingham een onbereikbaar geachte wereldster van 'buitenaf'. Heeft de man die afgelopen zomer voor 103 miljoen van Borussia Dortmund naar Real Madrid vertrok, nu echt nooit last van al die ogen die wereldwijd op hem gericht zijn? ,,Denk jij dat hij dat heeft?", stelt hij de wedervraag. Lachend: ,,Nee, ik denk het ook niet", aldus Ohio, die geen illusie heeft gemaakt in het spoor van hem te moeten blijven qua carrièreplanning. ,,Als iedereen naar Messi's carrière zou kijken, dan ligt ook iedereen achter. Dat slaat ook nergens op. Ik kijk naar wat ík moet doen, de stappen die ik moet maken. Ik ben nog heel jong. En een goede speler. Dus ik maak me daar geen zorgen over."

Ohio speelde in zijn jeugdjaren ook bij Manchester City en vertrok naar RB Leipzig, waar hij op trainingen tegenover Dayot Upamecano (nu Bayern München), Ibrahima Konaté (Liverpool) en Josko Gvardiol (Manchester City) stond. Afgelopen zomer koos hij ervoor om in Luik te blijven, na een gesprek met de nieuwe trainer Carl Hoefkens. Ohio kwam in negen gespeelde duels tot twee basisplaatsen. ,,Als ik het goed had gedaan bij Jong Oranje, speelde ik daarna totaal niet bij de club", zegt hij. ,,Ik had op wat meer vertrouwen gehoopt, maar ik heb er niet zoveel invloed op. Behalve keihard m'n best doen. En als ik dat podium wel krijg, moet ik het laten zien."

In dat opzicht zijn de interlands tegen Gibraltar (vandaag) en Zweden (maandag) onder Reiziger een zegen voor Ohio. ,,Zijn kracht? Zijn menselijkheid", zegt hij over Reiziger. ,,Hij snapt ons, weet wat we nodig hebben."

'Denk je dat hij last van druk heeft? Denk het ook niet'

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**Daley Blind: van wisselspeler bij Ajax en Bayern tot koploper in Spanje**

Trouw

16 november 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Sport; Blz. 19

**Length:** 655 words

**Byline:** JAN-CEES BUTTER

**Highlight:** Slimheid interview • Daley Blind kreeg ruzie bij Ajax, maar is met de Spaanse stuntploeg Girona nu koploper in de Primera Division. 'Ik kan altijd terugvallen op mijn voetbalkwaliteiten.'

**Body**

Afgelopen zomer stuurde Daley Blind een appje naar voormalig ploeggenoot Frenkie de Jong. Wat de middenvelder van Barcelona van Girona vond, was de vraag. Blind kreeg al snel reactie terug. 'Team dat graag voetbalt, veel technisch begaafde spelers en een leuke spelopvatting', stuurde De Jong.

Blind las het met genoegen. De Jong bevestigde het beeld dat de trainer van Girona, de Spanjaard Miguel Ángel Sánchez Muñoz, in de gesprekken met Blind had geschetst bij de contractonderhandelingen. En dus tekende Blind bij Girona, een eerder voor hem onbekende club uit Spanje.

Nu, nog geen half jaar later, blijkt hoe wonderlijk een voetballeven soms kan lopen. Terwijl Ajax, waar Blind werd afgedankt en zelfs uitgefloten, opnieuw een dramatisch seizoen beleeft, is Blind met Girona de verrassende koploper in de Spaanse competitie en houdt het topclubs als Real Madrid, Barcelona en Atlético Madrid achter zich. "En het was er gisteren nog twintig graden, heerlijk", zegt Blind langs het trainingsveld in Zeist, waar het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman in voorbereiding is op de EK-kwalificatieduels met Ierland en Gibraltar.

**Dankbaar**

Ergens kwam Girona op het juiste moment voor Blind. Ongeveer een jaar geleden lag hij overhoop met Ajax-trainer Alfred Schreuder, die hem naar de bank verwees. Hij vertrok naar Bayern München, maar daar kreeg hij vervolgens weinig speelminuten. "Dan denk je weleens: het zal toch niet zo zijn dat het zo afloopt? Ik ben dankbaar dat Koeman het vertrouwen in mij heeft gehouden."

Blind, de voetballer die vaak omgeven wordt door twijfel, staat intussen niet alleen bovenaan in Spanje, maar heeft ook al 103 interlands op zijn naam. "Natuurlijk voelt dit fijn, maar niet omdat ik revanchegevoelens naar Ajax zou hebben. Ik hou van Ajax, heb een band met de club. De mensen die er op dat moment zaten, daar was de band misschien iets minder mee, maar dat heeft niet per se met Ajax te maken. Ajax blijft voor altijd mijn club."

Terug naar Girona. Die club past Blind (33) als een Italiaans maatpak. "Ik denk dat de speelstijl en hoe ik op dit moment gebruikt wordt mij ontzettend goed ligt", stelt hij in Zeist. "Alle puzzelstukjes vallen in elkaar. Het team voelt ook echt als een familie. We doen veel samen, ook buiten het veld met de gezinnen. Natuurlijk praat je soms met handen en voeten, maar dat maakt het ook wel weer leuk."

**Denkspelletje**

Het voetbal in Spanje ligt Blind. Het is een beetje een denkspelletje, meent hij. De Amsterdammer legt uit: "In Spanje wordt veel meer berekenend gespeeld. Daar heb je niet, zoals in Duitsland of Engeland, van die tenniswedstrijden, waarbij het spel op en neer gaat. In Spanje is het voetbal anders. Daar heb je een team dat aanvalt en een team dat verdedigt. Bijna alle spelers zijn technisch begaafd, waardoor het ook meer een technisch spelletje wordt en slimheid erg belangrijk is."

Bij Girona speelt Blind vaak als linker centrale verdediger, een positie waarop mogelijk ook Koeman hem zal inzetten. "Hij houdt zich simpel staande", zei Koeman over Blind. "Dat geeft de kwaliteit van de speler aan, zijn slimheid en ervaring. Daarom zit hij nog steeds bij Oranje."

Reflecterend op zijn carrière, waarin hij bijna voortdurend onderwerp van discussie was, zegt Blind kalm: "Ik kan altijd terugvallen op mijn voetbalkwaliteiten, denk ik. En het is ook hard werken, gedisciplineerd zijn, goed voor je lichaam zorgen en een beetje geluk hebben hier en daar. Dan kun je een hele mooie carrière tegemoet gaan, denk ik."

Monter neemt hij afscheid. "Morgenmiddag heb ik weer Spaanse les", vertelt Blind tot besluit. "Online, ja. Erg leuk, al heb ik niet zo'n talenknobbel als Matthijs de Ligt."

103 interlands speelde Daley Blind inmiddels voor Oranje

'Ik heb geen revanchegevoelens, Ajax blijft voor altijd mijn club'

Met Girona houdt hij in Spanje onder meer Real Madrid, Barcelona en Atlético achter zich

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 19

**Graphic**

Daley Blind op het trainingsveld bij Oranje in Zeist. Foto Stefan Koops, Pro Shots

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**Daley Blind: van wisselspeler bij Ajax en Bayern tot koploper in Spanje**

Trouw.nl

16 november 2023 donderdag 11:48 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 707 words

**Byline:** Jan-Cees Butter

**Body**

Daley Blind kreeg ruzie bij Ajax, maar is met de Spaanse stuntploeg Girona nu koploper in de Primera Division. ‘Ik kan altijd terugvallen op mijn voetbalkwaliteiten.’

Afgelopen zomer stuurde Daley Blind een appje naar voormalig ploeggenoot Frenkie de Jong. Wat de middenvelder van Barcelona van Girona vond, was de vraag. Blind kreeg al snel reactie terug. ‘Team dat graag voetbalt, veel technisch begaafde spelers en een leuke spelopvatting’, stuurde De Jong.

Blind las het met genoegen. De Jong bevestigde het beeld dat de trainer van Girona, de Spanjaard Miguel Ángel Sánchez Muñoz, in de gesprekken met Blind had geschetst bij de contractonderhandelingen. En dus tekende Blind bij Girona, een eerder voor hem onbekende club uit Spanje.

Nu, nog geen half jaar later, blijkt hoe wonderlijk een voetballeven soms kan lopen. Terwijl Ajax, waar Blind werd afgedankt en zelfs uitgefloten, opnieuw een dramatisch seizoen beleeft, is Blind met Girona de verrassende koploper in de Spaanse competitie en houdt het topclubs als Real Madrid, Barcelona en Atlético Madrid achter zich. “En het was er gisteren nog twintig graden, heerlijk”, zegt Blind langs het trainingsveld in Zeist, waar het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman in voorbereiding is op de EK-kwalificatieduels met Ierland en Gibraltar.

‘Ajax blijft voor altijd mijn club’

Ergens kwam Girona op het juiste moment voor Blind. Ongeveer een jaar geleden lag hij overhoop met Ajax-trainer Alfred Schreuder, die hem naar de bank verwees. Hij vertrok naar Bayern München, maar daar kreeg hij vervolgens weinig speelminuten. “Dan denk je weleens: het zal toch niet zo zijn dat het zo afloopt? Ik ben dankbaar dat Koeman het vertrouwen in mij heeft gehouden.”

Blind, de voetballer die vaak omgeven wordt door twijfel, staat intussen niet alleen bovenaan in Spanje, maar heeft ook al 103 interlands op zijn naam. “Natuurlijk voelt dit fijn, maar niet omdat ik revanchegevoelens naar Ajax zou hebben. Ik hou van Ajax, heb een band met de club. De mensen die er op dat moment zaten, daar was de band misschien iets minder mee, maar dat heeft niet per se met Ajax te maken. Ajax blijft voor altijd mijn club.”

Slimheid is in Spanje belangrijk

Terug naar Girona. Die club past Blind (33) als een Italiaans maatpak. “Ik denk dat de speelstijl en hoe ik op dit moment gebruikt wordt mij ontzettend goed ligt”, stelt hij in Zeist. “Alle puzzelstukjes vallen in elkaar. Het team voelt ook echt als een familie. We doen veel samen, ook buiten het veld met de gezinnen. Natuurlijk praat je soms met handen en voeten, maar dat maakt het ook wel weer leuk.”

Het voetbal in Spanje ligt Blind. Het is een beetje een denkspelletje, meent hij. De Amsterdammer legt uit: “In Spanje wordt veel meer berekenend gespeeld. Daar heb je niet, zoals in Duitsland of Engeland, van die tenniswedstrijden, waarbij het spel op en neer gaat. In Spanje is het voetbal anders. Daar heb je een team dat aanvalt en een team dat verdedigt. Bijna alle spelers zijn technisch begaafd, waardoor het ook meer een technisch spelletje wordt en slimheid erg belangrijk is.”

Een beetje geluk hebben

Bij Girona speelt Blind vaak als linker centrale verdediger, een positie waarop mogelijk ook Koeman hem zal inzetten. “Hij houdt zich simpel staande”, zei Koeman over Blind. “Dat geeft de kwaliteit van de speler aan, zijn slimheid en ervaring. Daarom zit hij nog steeds bij Oranje.”

Reflecterend op zijn carrière, waarin hij bijna voortdurend onderwerp van discussie was, zegt Blind kalm: “Ik kan altijd terugvallen op mijn voetbalkwaliteiten, denk ik. En het is ook hard werken, gedisciplineerd zijn, goed voor je lichaam zorgen en een beetje geluk hebben hier en daar. Dan kun je een hele mooie carrière tegemoet gaan, denk ik.”

Monter neemt hij afscheid. “Morgenmiddag heb ik weer Spaanse les”, vertelt Blind tot besluit. “Online, ja. Erg leuk, al heb ik niet zo’n talenknobbel als Matthijs de Ligt.”

Lees ook:

Vertrek Daley Blind heeft een giftige uitwerking op heel Ajax

Het vertrek van Daley Blind had een giftige uitwerking gekregen op heel Ajax vorig jaar. In de dagen voor de belangrijke topper tegen Feyenoord hield een interview in het AD waarmee hij de positie en het gezag van de toch al beschadigde Alfred Schreuder aantastte.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Brieven**

De Telegraaf

16 november 2023 donderdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** WATUZEGT; Blz. 16

**Length:** 1152 words

**Body**

Hansworst

De column van Leon de Winter is mij uit het hart gegrepen. Johan Derksen oreert iedere avond over tal van onderwerpen, maar heeft in veel gevallen de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Zolang dat gaat om bijzaken als voetbal en entertainment is dat redelijk onschuldig, maar wanneer hij zich gaat uitspreken over grote conflicten op het wereldtoneel slaat hij een modderfiguur en komt hij om in zijn eigen bewoordingen te blijven over als een 'hansworst'.

Ton Divendal, Uitgeest

Rechts-conservatief

De thema's huisvesting en bestaanszekerheid worden gekaapt door rechts-conservatief. Want: 'Geen betaalbare woning? Dat komt door de immigratie'. Dit is een mythe. Want meer woningen moeten worden gebouwd door woningcorporaties. Dat kan wanneer zij worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting en ATAD. De corporatiewoning krijgt een lage huur. De huurgrens gaat omhoog voor midden(gezins)inkomen tot 70.000 euro. Net als in ons omringende landen. De prijzen zullen hierdoor dalen. Dat biedt weer perspectief voor middeninkomens (de agent, leraar). Zij maken weer kans op een betaalbare woning. Een betere volkshuisvesting komt niet door minder immigratie, maar door andere politieke keuzen.

Rene Valkema, Haren gn.

Kandidaten

In deze verkiezingscampagne waarbij het electoraat volop kennis kan maken met lijsttrekkers, verwondert het mij dat de media nauwelijks aandacht wijden aan de overige potentiële volksvertegenwoordigers. Ik ben nieuwsgierig naar de kandidaten die bijv. nr. 10 op de lijsten staan, vrijwel zeker in de Tweede Kamer komen en geen landelijke media-aandacht krijgen.

Emilie Houttuin-de Quack,

Purmerend

Omtzigt

Of Omtzigt kan regeren zal de toekomst moeten uitwijzen maar dat Timmermans nogal eens naast de waarheid zit, staat vast.

Coendert Dijkstra

Kansarm

Kansarme asielzoekers zorgen voor veel overlast in o.a. Ter Apel. Na een afwijzing verdwijnen velen weer naar een ander Europees land om vervolgens later weer terug te keren in Nederland. Het COA wil nu per week 107 van deze overlastgevers gaan verdelen over andere opvanglocaties in het land, zodat er meer mensen 'last' van hebben en het land steeds onveiliger wordt. Door de open grenzen komen er meer binnen dan eruit gaan. Eerst even afwachten welke politieke partij dit Europese probleem gaat oplossen voor ik ga stemmen.

Robert Castricum,

Beverwijk

Hamas

Vrijwel dagelijks zijn er demonstraties tegen Israël en wordt in het nieuws Israël opgeroepen een staakt-het-vuren af te kondigen. Wat mij verbaast is waarom de mensen niet de straat opgaan om Hamas op te roepen de ruim 200 gegijzelde Israëlische burgers onmiddellijk vrij te laten. Laat burgers en overheden nationaal en internationaal de druk opvoeren tegen Hamas en zijn leiders die zich veilig in Qatar wanen. Laten we niet vergeten dat Hamas deze vreselijke oorlog heeft uitgelokt. Het is Hamas die de oorlog binnen 24 uur kan stoppen. Free the hostages!

Gerrit Tadema

Eigen risico

Nul eigen risico is een dure ingreep: 'Bevriezen op 385 euro kost al honderden miljoenen' (Tel. 15/11). Misschien dat we het eigen risico kunnen verlagen tot bv. €200 en de kosten hiervan verdelen over alle verzekerden. Dan gaat de premie niet heel veel omhoog, de drempel blijft en de straf op ziek zijn wordt lager. Dát is solidariteit.

Rob de Jonge, Westervoort

Moddergevecht

Frans Timmermans vraagt zich af of Pieter Omtzigt wel kan regeren of alleen maar controleren. De kiezer heeft echter andere interesses dan het politieke moddergevecht, namelijk een dak boven zijn hoofd, de verwarming, boodschappen en zorg kunnen betalen. Je stijgt echt niet als je een ander naar beneden haalt.

C.J. Freeke, Terneuzen

Woningtekort

Waar mogelijk zou een extra verdieping op een al bestaande flat te prefereren zijn boven het nog meer volplempen van de open ruimte. Zo'n extra verdieping, meestal houtbouw, dat wordt nu nog veel te weinig gedaan. Gemeenteraden, ga hierover in gesprek met de coöperaties en toon welwillendheid in de vergunningverlening.

Alice de Nijs, Haarlem

Seniorenwoning

Er wordt gezegd dat ouderen 'veel' geld zouden hebben. Maar je huis verkopen en kleiner gaan wonen is niet zo makkelijk omdat er weinig seniorenwoningen/-appartementen zijn. De wil om te verhuizen is er maar het lukt gewoon niet. Daar moet eens naar gekeken worden. Voor starters is er ook niks. Niet iedereen heeft (of had) een topbaan. Ik ben nog een zwevende kiezer. Welke partij doet hier moeite voor?

Ria Smink-Wijntjes, Tiel

Black Friday

De ACM gaat bedrijven beboeten om hun nepkortingen. Dan hebben zij aan bedrijven die met Black Friday meedoen een hele klus. Veel bedrijven hebben een actie met prijzen die gewoon het hele jaar gelden. Black Friday is een zwarte dag voor de kopers die denken goedkoop uit te zijn.

A. Bulten, Warnsveld

Doorrekenen

Het doorberekenen van allerlei plannen van politieke partijen is alleen zinvol als je het doet over de eventuele coalitie die na de verkiezingen gesloten wordt. Maar dan heet het een regeerakkoord waar de kiezers eigenlijk nog een keer hun oordeel over zouden moeten kunnen geven in een referendum.

Hans Wilbers, Velserbroek

Overgewicht

Het Diabetes Fonds roept het nieuwe kabinet op om maatregelen te nemen voor een gezonde leefomgeving. Eén op de acht kinderen heeft al overgewicht. Ik denk dat, mede door de vele informatie die ons de laatste jaren ter ore komt via de media, iedereen zo langzamerhand wel op de hoogte is van gezonde keuzes. Beweging, groente en fruit en weinig zoetigheid of vette snacks. Zo moeilijk is het allemaal heus niet. Het zijn de ouders die hierin qua opvoeding duidelijk tekortschieten.

Welmoet v/d Sluys,

Alphen aan den Rijn

Restitutiepolis

De restitutiepolis wordt per 2024 in de ban gedaan bij een aantal zorgverzekeraars. Het wordt te duur door gebruik van niet-gecontracteerde wijkverpleging en ggz. Hoezo te duur, mensen met deze polis hebben hier toch al die jaren extra voor betaald? Vreemd dat je zomaar overgeboekt wordt naar de combinatiepolis. De zorgverzekeraar kan dus gewoon de spelregels wijzigen als dat hem beter uitkomt.

Mevr. Doppenberg

Pensioen

Vakbond FNV en het pensioenfonds Zorg & Welzijn hebben afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling, waarbij iedereen erop vooruitgaat (Tel. 15/11). Voorwaarde is volgens FNV wel dat de economie de komende twee jaar niet heel veel gaat verslechteren. Dit geeft maar weer eens aan dat we te maken krijgen met een casino-pensioen. Deze onzekerheid is niet wat we met z'n allen moeten willen. Dat is ook een heet hangijzer van Pieter Omtzigt (NSC). Hopelijk kan hij met het nieuw te vormen kabinet hier de broodnodige verandering in aanbrengen.

Nol Peels,

Eindhoven

Leefstijl

Artsen maken zich zorgen om de toename van diabetes 2 bij kinderen. Onze dochter kreeg op haar 13e suikerziekte. Ze is nu bijna 57 en heeft stabiele bloedsuikerwaarden dankzij haar ijzeren discipline.

Mevr. Greve, Harderwijk

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**Schrijver Teju Cole: ‘Het leven willen begrijpen door kunst is heel natuurlijk voor me’**

Trouw.nl

16 november 2023 donderdag 06:58 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1615 words

**Byline:** Robin Goudsmit

**Body**

Wie mag er afgebeeld worden, hoe en door wie? In Trilling onderzoekt fotograaf en schrijver Teju Cole de netelige vragen in de kunst. ‘Ik wilde een boek schrijven waarvan mensen zouden zeggen: wat ís dit?’

Op de allereerste blad­zijde van Teju Coles nieuwe roman Trilling wordt de hoofdpersoon, de fotograaf Tunde, getroffen door hoe mooi de heg van zijn buurman bloeit. Snel pakt hij zijn ­camera, maar plots doorbreekt een barse stem de stilte. ‘Dit is privéterrein!’ ‘Maar ik ben kunstenaar’, probeert Tunde nog. ‘Dat mag hier niet’, gromt de buurman.

In die paar regels maakt de Nigeriaans-Amerikaanse Cole (48) duidelijk waar het hem om te doen is: de ­ongeschreven regels die bepalen wie mag afbeelden, wie er afgebeeld kan worden en op wat voor manier. Want wat heeft de buurman tegen Tunde en zijn camera? Het feit dat Tunde een zwarte man is? Heeft hij een obsessie met eigendom? Of heeft de buurman gewoon iets tegen kunst en kunstenaars?

Trilling, de eerste roman van Cole in twaalf jaar, ­laveert langs de moeilijke vragen over wat kunst kan en mag doen. Het boek, dat ongeveer gelijktijdig in het ­Engels en het Nederlands verscheen, kreeg een boel laaiende recensies. In The Guardian en The New Yorker, maar ook in NRC, Het Parool en De Morgen.

Dat is best opvallend, want Cole zoekt de grenzen van het romangenre op: denk je als lezer in het hoofd van Tunde te zijn beland, al snel leidt de roman je in sneltreinvaart langs verschillende personages en ­essayistische overdenkingen over wat kunst kan en mag doen. Wat blijft buiten beeld? Wat voor bedoelingen hebben fotografen, kunstenaars en schrijvers als ze je iets of iemand tonen? Wat doet het met een persoon om afgebeeld te worden door een ander? En kunnen we genieten van kunst met een gewelddadige oorsprong?

Teju Cole (1975) werd geboren in Kalamazoo in de Amerikaanse staat Michigan, maar bracht zijn jeugd door in Nigeria. Zijn eerste roman, Elke dag is voor de dief, verscheen in 2007. Daarna volgde Open stad (2012), waarmee hij internationaal doorbrak. Cole is naast schrijver ook fotograaf en schreef lang over fotografie in The New York Times, waarin hij nog steeds regelmatig publiceert. Hij ­doceert creatief schrijven aan de Amerikaanse universiteit Harvard.

Cole, die net als hoofdpersoon Tunde fotografeert en lesgeeft aan de Amerikaanse universiteit Harvard, voert de lezer langs een waar feestbuffet aan cultuur: van ­Malinese ci wara-beelden tot John Coltrane en van een hartverscheurend college over de schilder J.W. Turner tot de films van Ingmar Bergman. “Cultuur is mijn werk, het is de lens waardoor ik naar de wereld kijk”, zegt hij daarover in een zaaltje in een hotel in Den Haag, te gast op het Crossing Border Festival voor internationale literatuur.

U gaf in Nederland een lezing over musea. Maar u heeft een tamelijk kritische blik op dat soort kunstinstellingen.

“Het was heel interessant om voor een publiek te staan dat is opgegroeid met het idee dat musea tempels voor cultuur zijn. Dat is een heel positieve kijk op ­musea. In mijn boek probeer ik te laten zien dat musea ook plekken zijn waar macht wordt geaccumuleerd. ­Tegelijkertijd zijn het opslagplaatsen voor schoonheid.”

In Nederland is er een discussie gaande over roofkunst en het koloniale verleden. In Trilling noemt Tunde musea ‘pakhuizen van gestolen werelden’.

“In die zin zijn musea echt shocking. Maar ik zeg niet: we moeten musea sluiten. Ik houd van musea, ik houd van kunst. Ik houd meer van kunst dan de meeste mensen van kunst houden. Alles wat ik wil doen is ­context geven.”

U schreef voor The New York Times een essay over de Vermeer-tentoonstelling in het Rijks­museum. U wees erop dat je in Vermeers schilderijen veel meer ziet dan alleen zijn meesterschap: je ziet ook voorwerpen en landkaarten die wijzen op de koloniale verhoudingen van die tijd.

“Dat essay viel niet bij iedereen goed. Sommige mensen dachten dat ik woke probeerde te doen, wat ­belachelijk is. Dat stuk ging in de eerste plaats over de schoonheid van de kunst van Vermeer. En het was daarnaast een uitnodiging om na te denken over de context van de kunst waar we van genieten. We hebben een verantwoordelijkheid om die context te leren kennen.

“Wat ik dus niet wilde zeggen was: oh, ik heb al deze foute dingen ontdekt op schilderijen uit de 17de eeuw en nu ga ik ze niet meer bekijken. Dat zou bizar zijn. Wat ik wilde overbrengen is: we kunnen met meer ­mededogen naar deze kunst kijken, met meer aandacht. Daarvan wordt onze ervaring van deze schilderijen rijker.”

In een eerder interview zei u dat u klaar was met de roman. Maar nu ligt er toch weer eentje voor me op tafel.

“Ik bedoelde dat ik klaar was met traditionele ­romans, waarin je vanaf de eerste bladzijden ongeveer ziet waar het naartoe gaat. Ik denk dat ik met dit boek iets wilde schrijven dat ook kon mislukken. Het moest het soort boek worden waarvan sommige mensen zouden zeggen: dit is heel vreemd, maar fantastisch, en waarvan andere mensen zouden zeggen: wat ís dit? Dat risico wilde ik nemen.”

In ‘Trilling’ stelt u de vraag hoe je ooit een ander kunt weergeven zonder hem toe te eigenen. Uw eigen personages blijven ook nogal op afstand: we krijgen slechts een enkele keer toegang tot wat Tunde voelt. Heeft u er bewust voor gekozen om de lezer niet toe te laten tot de levens van uw personages?

“Ik wilde in ieder geval de vraag stellen hoe we ­verhalen vertellen. Veel romans vertellen verhalen ­alsof we volledige toegang hebben tot informatie. Ik ben ­geïnteresseerd in wat er gebeurt als we die toegang blokkeren.

“Ken je die scène in The Godfather, als Michael toch bij de maffia gaat, terwijl hij altijd de brave zoon was? Hij staat in een kamer en praat met de maffioso. Zijn vrouw Kay ziet het hem doen. En hij ziet haar en doet de deur dicht. Dat is zo’n krachtige, symbolische daad.

“In mijn werk probeer ik een balans te vinden tussen onthullen en weigeren te onthullen. Je kunt zeggen dat dat ook een soort postkoloniale benadering is: de Europese roman gaat vaak over helderheid, iets aan het licht brengen, expliciet maken.”

Maar het kan ook anders.

“Édouard Glissant (Frans-Antilliaanse schrijver, ­filosoof en dichter, red.) spreekt van opacity, ondoorzichtbaarheid: het idee dat de onderworpenen van de wereld je geen uitleg verschuldigd zijn over hun leven of gedachten. Ik denk vaak aan het westerse kolonialisme als een vorm van verzamelen: het verzamelen van kennis, van cultuur en objecten, terwijl tegelijkertijd mensen werden vermoord en tot slaaf gemaakt. Dat is ook een strijd die in dit boek zit: wat betekent het om levens te verzamelen?

“Hoe kunnen we een leven leiden zonder de levens en het lijden van anderen te consumeren? Iedereen is nu aan het doom scrollen langs beelden van de aanval op Gaza. Mensen consumeren die beelden. Natuurlijk zijn mensen ook oprecht van streek, maar er is ook een appetite voor. Hoe kunnen we een ­leven leiden dat niet kannibalistisch is in dat opzicht?”

U heeft een wonderbaarlijk archief in uw hoofd. In uw roman en uw essays citeert u alles door elkaar: de Zweedse dichter Tomas Tranströmer, Malinese muziek, John Coltrane, Japanse haiku’s.

“Ik haal troost uit cultuur, muziek en kunst. Het ­leven willen begrijpen door kunst is heel natuurlijk voor me, of misschien beter: de grenzen van wat je kunt begrijpen, begrijpen door kunst.

“Als ik gelukkig ben, denk ik aan kunst. Als ik ongelukkig ben ook. En dan denk ik: kan kunst het beter maken? Meestal is het antwoord nee. Maar kan kunst me inzicht geven in waar het pijn doet? Het antwoord is meestal ja.”

Lachend: “Ik ben een soort evangelist van wat kunst voor ons kan doen.”

Maar veel mensen voelen een soort schroom om verschillende culturen zomaar met elkaar te verbinden, of om zich zelfs maar toe te staan om een liefhebber te zijn. Ze denken toch al snel: dit is niet voor mij, of willen niet pretenderen dat ze het begrijpen. Zelfs de Amerikaanse schrijver James Baldwin, over wie u ook veel heeft ­geschreven, schrijft dat de muziek van Bach of de kathedraal van Chartres toch vooral voor witte Europeanen zijn.

“Het is deels ook dat ik in Nigeria ben opgegroeid en daar niet direct ben geconfronteerd met wit superioriteitsdenken. Daardoor heb ik een soort zelfvertrouwen gekregen. Er zijn mensen die naar Bach luisteren en daar een gevoel van Europese, witte superioriteit aan overhouden. Als ik Bachs cellosuites hoor, denk ik vooral: dit is zo mooi, dat een mens dit heeft kunnen maken. Het maakt me niet uit dat Bach een witte guy was die geboren werd in de 17de eeuw.”

U lijkt te zeggen: ik kan met alle cultuur een relatie aangaan.

“Als ik naar Bach luister, dan denk ik: deze muziek gaat over mijn vreugde en mijn pijn. Het is voor mij. Het is van mij. Als ik Het hoofdkussenboek van Sei Shōnagon lees [een boek met bespiegelingen van een Japanse hofdame uit 1002, red.] denk ik niet: oh, ik ben geen vrouw, en niet Japans, hoe kan ik dit begrijpen?

“Omgekeerd spreekt de hiphop van Mos Def en Talib Kweli niet tot me omdat die zwart zijn en jong waren in de jaren negentig, zoals ik zelf was. Het gaat er niet om dat we demografisch veel gemeen hebben. Waarschijnlijk is er tegelijkertijd een Nederlandse witte vrouw van middelbare leeftijd van die muziek aan het genieten. Want het is creatief, het geeft energie. It’s good, it’s ­great, it’s human.”

Teju Cole

Trilling

(Tremor)

Vert. Paul van der Lecq;

De Bezige Bij;

224 blz. € 23,99

Lees ook:

‘Het is een mythe dat grote kunstenaars veel drinken, drugs gebruiken en midden in de nacht ineens een geniaal idee hebben’

Hoe werkt het creatieve brein? Schrijvers, schilders, componisten en anderen gunnen Trouw een kijkje in hun bovenkamer, onder wie Ap Dijksterhuis, hoogleraar psychologie én romanschrijver.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Omtzigt is niet de nieuwe Van Mierlo, daarvoor zijn de verschillen in hun beider visie te groot**

NRC.nl

november 16, 2023 12:00 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 650 words

**Byline:** Hubert Smeets

**Body**

Omdat we de toekomst niet kennen en geen herkenbare analogieën voorhanden hebben, wordt in politieke analyses vaak teruggegrepen op het verleden. Het zij zo. Maar in deze verkiezingscampagne wordt het nu toch te dol. Om Pieter Omtzigt op voorhand al een plaats te geven in de geschiedenis, wordt de laatste weken niet alleen teruggegrepen op de Messias (± 6/4 voor Christus – 30/33) en(1948-2002) maar zelfs op Hans van Mierlo (1931-2010).

De medeoprichter van D66 wordt meestal opgevoerd om het heden historisch cachet te geven. Zo riep ‘politiek duider’ Arjan Noorlander bij *Nieuwsuur* de hulp in van „oer-D66’er” Van Mierlo om Rob Jetten, de zesde opvolger in de dynastie na 1994, tot de orde te roepen inzake kennelijk ontoereikende prestaties rondom openbaarheid van bestuur.

Politiek columnist Hans Goslinga ging verder. Hij pre-incarneerde Van Mierlo tot „de Pieter Omtzigt van de jaren zestig”. Gelet op het feit dat de huidige „coalitiepolitiek [...] heeft geleid tot een ongekende ontsporing van de staat” en een „diepe vertrouwenscrisis” in de democratie, „is het een geluk dat een nieuwe Van Mierlo in de persoon van Pieter Omtzigt is opgestaan”, schreef Goslinga in Trouw .

Dat de politieke keurvorst van na 22 november de fantasie op hol jaagt, is begrijpelijk. Maar net als in elke roes is daarmee de associatie tussen Omtzigt en Van Mierlo nog niet waar. Karakterologische aspecten als levensstijl en retorica buiten beschouwing latend, zijn er namelijk twee objectieve verschillen. De eerste is politiek, de tweede sociologisch.

Weliswaar werd/wordt in beider verkiezingsprogramma een districtenstelsel geopperd als alternatief voor de evenredige vertegenwoordiging en dook/duikt ook het begrip referendum op. Maar hun visie op de verhouding tussen wetgevende en uitvoerende macht is fundamenteel verschillend.

In een kruisverhoor bij *Nieuwsuur* zei Omtzigt dat het in Nederland is „misgegaan” mede omdat de premier te belangrijk is geworden. Hij wil de rol van de man in het Torentje terugbrengen naar die van „eerste onder gelijken”. Hij denkt monistisch. Vandaar dat hij weigert een potentiële premier te presenteren. Alle macht komt volgens hem voort uit de volksvertegenwoordiging, al wil hij via een nieuw Constitutioneel Hof wel een veiligheidsklep installeren.

Van Mierlo redeneerde daarentegen dualistisch. Hij pleitte voor een dubbele stem. De burger moest, net als in Amerika, twee stemmen uitbrengen: een voor een parlementariër en een voor de premier. Consequentie van Van Mierlo’s bestelhervorming was dat de minister-president een eigen mandaat zou krijgen en dus machtiger zou worden.

Omtzigt heeft ook een heel andere positie in het sociale krachtenveld dan Van Mierlo had. Van Mierlo was de tolk van een vrijzinnige burgerij die, gestimuleerd door de postindustriële diensteneconomie en de daaraan gepaard gaande maatschappelijke ontzuiling, genoeg had van politieke bevoogding. Van Mierlo appelleerde aan het toekomstperspectief van ‘opwaarts mobiele’ burgers. Omtzigt is juist de stem van burgers die ‘verweesd’ ( *dixit* Fortuyn) weer terug willen naar „een gemeenschap met rechten, plichten en verantwoordelijkheden”. Omtzigt refereert zo aan beelden uit het verleden, die vooral oudere spijtoptanten herkennen. Omtzigt lijkt niet voor niets bijna drie keer meer bejaarde dan jongere kiezers te trekken . De electorale aanhang van Van Mierlo in 1967 was voor bijna 60 procent jonger dan veertig .

De overeenkomst is dat beiden de aanzeggers waren/zijn van een democratische crisis. Maar daarmee is het meeste wel gezegd. De duiders kunnen beter op zoek gaan naar andere analogieën. Bijvoorbeeld naar die met Carl Romme (1896-1980), de KVP’er die zich tijdens de jaren vijftig ook niet opwierp als premierskandidaat maar vanaf een bankje in de Tweede Kamer zijn kudde disciplineerde.

Hubert Smeets is journalist en historicus. Hij schrijft om de week op deze plaats een column.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Laurens de Graaf herbenoemd als burgemeester van Lopik: ‘Deze rol past jou als een jas’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 10:45 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 319 words

**Byline:** Karin Verhoef

**Body**

Een burgemeester met oog voor mensen en oor voor hun verhalen. Onvoorwaardelijk betrokken bij zijn gemeente. Die kwalificaties kreeg Lopiks burgemeester Laurens de Graaf (CDA) dinsdagavond bij zijn herbenoeming van commissaris van de Koning in Utrecht Hans Oosters.

In het bijzijn van inwoners en relaties, zijn familie, raad, collega-burgemeesters en op de livestream legde De Graaf (46) in het dorpshuis van Benschop de ambtseed af voor een nieuwe periode van zes jaar.

,,Ieder van u is bij binnenkomst gescand. Niet door een of ander dubieus gezichtsherkenningssysteem, maar door de burgemeester. Als het gaat om gezichten herkennen, wint Laurens de Graaf het met glans van de beste Chinese software’’, aldus Oosters. Volgens hem is De Graaf in zijn optreden ook authentiek: ,,Niemand vraagt hem om trompet te spelen op de begrafenis van een eenzame arbeidsmigrant. Daar komt hij zelf mee.’’

‘Enorm positieve drive’

,,We zochten zes jaar geleden als vertrouwenscommissie een verbinder. Die rol past jou als een jas’’, zei plaatsvervangend raadsvoorzitter Adrie Strien (CDA), die de burgervader als ‘betrokken, geïnteresseerd, opgewekt en met een enorme positieve drive’ omschreef.

,,De rol van burgemeester is nog veel mooier dan ik had verwacht’’, aldus De Graaf in zijn dankwoord. ,,Het contact met de inwoners en hun openhartigheid raakt me het meest. Het ambt heeft me veel nieuwe inzichten gebracht.’’ Zijn intentie is een burgerberaad in te stellen voor jongvolwassenen van 19 tot 30 jaar, in navolging van het burgerberaad met willekeurige inwoners dat hij heeft gehouden na de voordracht tot herbenoeming.

In mei een boom planten

Namens de inwoners kreeg De Graaf van Strien en de aftredend kinderburgemeester Iza van Dam een mand noten en een spa. De bedoeling is een notenboom te planten in de inspiratietuin in Cabauw die in aanleg is. Omdat het nu te nat is mag De Graaf de boom in mei bij de opening planten.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Zeven jaar voor Russische kunstenares die prijskaartjes verving voor informatie over oorlog**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 05:46 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 338 words

**Byline:** Joost Bosman

**Body**

De Russische kunstenares Aleksandra Skotsjilenko heeft zeven jaar celstraf opgelegd gekregen voor het verspreiden van leugens over het Russische leger.

Skotsjilenko (33) is veroordeeld, omdat ze aan het begin van de Russische inval in Oekraïne in een supermarkt in Sint-Petersburg prijskaartjes verving voor informatie over de strijd rond de Oekraïense havenstad Marioepol. De openbaar aanklager had acht jaar celstraf geëist.

In haar slotverklaring zei Skotsjilenko dat haar vervolging ‘een grap’ was. ,,Mijn zaak is zo vreemd, dat zelfs voorstanders van de ‘speciale militaire operatie’ (in Oekraïne, red.) me vertelden, dat ik geen straf verdiende.’’

Ook vroeg Skotsjilenko zich af, waarom het openbaar ministerie haar protestactie zo groot had gemaakt. ,,Dankzij mijn aanklagers bereikte de informatie die ik verspreidde duizenden mensen in Rusland en de rest van de wereld. Als ik niet was gearresteerd, zou hooguit een oma, een kassamedewerker en bewaker van de supermarkt, deze informatie hebben ontdekt.’’

‘Wat is het probleem?’

De kunstenares vroeg zich voorts af waarom haar protestactie, nu haar strafzaak over de hele wereld gevolgd wordt, zo bedreigend was voor de Russische autoriteiten. ,,Barstte de aarde erdoor open? Is er een revolutie begonnen in het land? Begonnen soldaten zich aan de fronten te verbroederen? Er gebeurde niets van dien aard. Wat is het probleem?’’

Skotsjilenko, die aan verschillende aandoeningen lijdt en wier gezondheid in de gevangenis verder achteruit gaat, zei uiteindelijk slechts medelijden te voelen met de openbaar aanklager. ,,Ik denk dat de openbare aanklager dit diep in zijn hart niet wil.’’

De kunstenares stelde dat ze zelfs beter af was dan de man die haar celstraf bepleitte. ,,Ook al zit ik achter de tralies, ik ben vrijer dan jij. Ik kan mijn eigen beslissingen nemen, ik kan zeggen wat ik denk, ik kan mijn baan opzeggen als ik gedwongen word iets te doen wat ik niet wil doen. Ik heb geen vijanden.’’ Skotsjilenko’s oproep aan de rechter tot vrijspraak, mocht echter niet baten.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Daisy (14): ’Mijn moeder is net als andere moeders: een beetje raar en druk’; VROUW Glossy**

De Telegraaf.nl

16 november 2023 donderdag 3:30 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** VROUW; GLOSSY

**Length:** 704 words

**Byline:** Yara Hooglugt

**Body**

Veronica (36) raakte als kind ernstig gewond bij een huisbrand. Haar moeder en jongere zusjes van vijf en vier jaar overleefden het niet, Veronica en haar vader wel. Zij, haar beste vriendin en haar dochter vertellen hoe dat nog steeds gevolgen heeft op haar leven. Vandaag dochter Daisy van der Velde (14): ’Dat ze haar verhaal deelt, vind ik heel goed en nuttig. Ik ben trots op haar!’

„Mijn moeder heeft littekens, maar dat is niet iets waar we het over hebben. Het is gewoon zo. Mijn moeder is net als andere moeders: een beetje raar en druk, haha. Maar ze is er altijd voor mij en als ik vragen heb of iets kwijt wil, kan ik bij haar terecht.

Voorzichtiger dan vriendinnen

Doordat ik weet wat zij heeft meegemaakt, ben ik me meer bewust van de gevaren van vuur. Het is niet dat ik bang ben voor brand, maar ik merk wel dat ik voorzichtiger ben dan vriendinnen. Niet dat we thuis vuur vermijden; mijn broertje en ik stookten gewoon een fikkie met onze vader. Zo leerden we er in elk geval mee omgaan.

Met mijn moeder heb ik het zo nu en dan wel over oma. Ik heb een heel goede band met mijn overgrootouders, de opa en oma van mijn moeder. Als ik daar dan foto’s zie staan van mijn oma, vraag ik me weleens af hoe ze zou zijn geweest. Het is niet zo dat ik haar mis. Mijn opa is hertrouwd, aan mama’s kant had ik dus ook een oma.

Vragen op school

Op school krijg ik weleens vragen, dan willen mensen weten hoe het komt dat mijn moeder er zo uitziet. Dan vertel ik gewoon wat er aan de hand is, dat ze is verbrand tijdens een huisbrand.

Vaak is dat al genoeg, klasgenoten vragen dan niet echt door. Nare reacties heb ik gelukkig nooit gehad. Maar ik vertel eigenlijk nooit iets over de situatie van mijn moeder, ik vind niet dat mensen daar iets over hoeven te weten.

Trots op haar

Toen ik klein was, ging ik vaak met mijn moeder mee naar de Brandwondenstichting. Ze doet daar veel vrijwilligerswerk en spreekt bijvoorbeeld op bijeenkomsten. Daar heb ik haar verhaal dus vaak gehoord. Ik vond het altijd leuk om mee te gaan en heb er alleen maar goede herinneringen aan.

Ook als mijn moeder interviews gaf, gingen mijn broertje en ik als ukkies weleens mee. Als ik in haar schoenen zou staan, zou ik me ook op die manier inzetten, denk ik. Dat ze haar verhaal deelt, vind ik heel goed en nuttig. Ik ben trots op haar!

Uiterlijk

Zelf weet ik niet zo goed wat schoonheid voor mij betekent, ik ben er niet zo mee bezig. Behalve mascara gebruik ik niet veel make-up. En mascara kan ik ook prima een dagje overslaan. Wel denk ik dat ik me prettiger voel in een outfit die bij me past.

Ik vind het belangrijk om een beetje mijn eigen stijl te hebben, maar ik wil ook weer niet te veel opvallen. Verder sta ik niet zo stil bij uiterlijk, ik denk misschien juist omdat het thuis nooit echt een onderwerp van gesprek was.

Niet oordelen

Als ik zelf littekens in mijn gezicht had, zou ik dat waarschijnlijk wel heel erg vinden. Ik heb er nooit zo bij stilgestaan, maar ik denk dat ik er – zeker in het begin – heel veel moeite mee zou hebben. Daarna zou ik er ook wel weer aan wennen, net als mijn moeder. Gelukkig heb ik nooit echt gemerkt dat mijn moeder het moeilijk heeft.

Van starende blikken heb ik ook nooit iets gemerkt. Natuurlijk zijn er weleens mensen bij wie ik zelf iets opvallends zie, maar oordelen doe ik dan niet.

Ik ben eigenlijk helemaal niet zo bezig met hoe mensen eruitzien, behalve als ze bijvoorbeeld iets heel moois aanhebben wat ik zelf ook graag zou willen. Negatieve gedachten heb ik nooit bij iemands uiterlijk, ik kijk liever naar wat me inspireert.”

Meer VROUW

Dit artikel komt uit de VROUW Glossy die helemaal in het teken staat van Pretty Woman. Met onder andere een groot interview met Heleen van Royen, een gastcolumn van Kim Kötter en Nicolette Kluijver in de mooiste lingerie. Verder spreken we vijf vrouwen die hun geld verdienen met seks en vijf mannen die trots zijn op hun zilveren lokken. Ook vertelt Telegraaf-journalist Marlou hoe ze al maanden gestalkt wordt door een man die ze slechts één keer heeft ontmoet en testen we de beste lipgloss.

Wil je nou nooit meer een nummer missen, neem dan hier een extra voordelig abonnement. In plaats van € 7,29 betaal je bij een jaarabonnement maar € 3,50 per editie!

**Graphic**

Image, ’Dat mijn moeder haar verhaal deelt, vind ik heel goed. Ik ben trots op haar!’, Chantal Spieard

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Protest tegen bouw in Doesburgs weiland houdt aan: ‘Plan uitgewerkt op basis van inspraak 26 mensen die ook wel een kaveltje lusten’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 04:12 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 533 words

**Byline:** Pim Roelofs

**Body**

Trek de steun voor woningbouw ten noordwesten van Beinum in en kies voor behoud van het open landschap. Dat is wat actiegroep Behoud Boerenlandschap Beinum wil, maar de gemeente Doesburg voelt daar weinig voor. Een ludieke actie op het stadhuis verandert daar niets aan.

Eugenie Hofstad, Greetje Jongejans en een handvol andere leden van Behoud Boerenlandschap Beinum bezochten woensdagavond het stadhuis in Doesburg om wethouder Birgit van Veldhuizen een petitie aan te bieden en een T-shirt te overhandigen.

Op het witte shirt prijkt het logo van de actiegroep. De leden droegen het kledingstuk zelf ook en hadden een spandoek meegenomen.

Een goed moment

Doel van de ludieke actie: woningbouw tegenhouden in een weiland ten noordwesten van de wijk Beinum. De gemeente Doesburg werkt daar juist aan mee en bereidt plannen voor. Eerder deze maand was er een informatiebijeenkomst over de stand van zaken. ,,Daar was ook veel weerstand. Wij vinden het daarom een goed moment om nu weer van ons te laten horen”, vertelt voorzitter Jan van Amstel.

Volgens Behoud Boerenlandschap Beinum is bouwen in het weiland niet nodig. Er zijn in Doesburg voldoende inbreidingslocaties beschikbaar. Er wordt nu voor het betreffende weiland gekozen omdat dat eigendom is van een projectontwikkelaar die graag wil bouwen, aldus de actiegroep. Van Amstel: ,,Het bouwplan van de projectontwikkelaar is tot in detail uitgewerkt op basis van de inspraak van 26 mensen die ook wel een kaveltje lusten. Dat snappen wij wel: het is een mooie plek, maar laten we dat zo houden.”

Diverse wijkbewoners en sympathisanten, verenigd in Behoud Boerenlandschap Beinum, strijden al een jaar tegen de komst van het zogenoemde buurtje Wemmersweerd, maar hun acties lijken weinig succesvol.

Van Amstel: ,,De gemeente gaat gewoon door met de plannen en zegt dat woningbouw nodig is. Maar de al eerder in Doesburg ontwikkelde bouwplannen zijn ruimschoots voldoende om in de lokale woonbehoefte te voorzien.”

De gemeente gaat gewoon door met de plannen en zegt dat woningbouw nodig is. Maar de al eerder in Doesburg ontwikkelde bouwplannen zijn ruimschoots voldoende om in de lokale woonbehoefte te voorzien

Stadspartij Doesburg, de grootste politieke partij in het Hanzestadje, kan weinig met het protest van de actiegroep. ,,Het is voor ons meer dan duidelijk dat er behoefte is aan woningen voor starters en jonge gezinnen. Juist deze groep mensen gaan nu op zoek gaan naar woningen buiten onze gemeente en dat heeft scheefgroei van onze bevolkingsopbouw tot gevolg”, zegt raadslid David van Sommeren.

Het is voor ons meer dan duidelijk dat er behoefte is aan woningen voor starters en jonge gezinnen. Juist deze groep mensen gaan nu op zoek gaan naar woningen buiten onze gemeente

De bouwplannen in Beinum komen voor Van Sommeren, die al jaren in de raad zit, niet als een verrassing. ,,De grond is al langere tijd van de projectontwikkelaar, die altijd heeft aangegeven daar woningen te bouwen.”

De VVD in Doesburg neemt de argumenten van Behoud Boerenlandschap Beinum mee bij het maken van afwegingen. ,,Voor zover ze redelijk zijn. Maar uiteraard hebben we ook oog voor de belangen van woningzoekenden”, zegt VVD-raadslid Walther Eenstroom.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**'Deze twijfel van Omtzigt jaagt mensen schrik aan'**

De Telegraaf.nl

16 november 2023 donderdag 12:16 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** VIDEO; FRONTPAGE; BINNENLAND; VERKIEZINGEN

**Length:** 46 words

**Body**

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november bespreken we elke dag met politiek commentator Wouter de Winther het laatste politieke nieuws. Vandaag onder meer de daling in de peilingen van Omtzigts NSC en PVV-leider Geert Wilders die te gast was bij Vandaag Inside.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**LOL: tien jaar stond het winkelpand leeg, nu komt er eindelijk een nieuwe, verrassende, ‘bewoner’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 07:51 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 353 words

**Byline:** Irma van Teunenbroek

**Body**

Beuningen krijgt een nieuwe school, Foooocus genaamd. Die komt midden in het winkelhart aan het Julianaplein en is voor jongeren die moeilijk kunnen leren en een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben.

De vier o’s van Foooocus staan voor onderwijs, ondernemers, overheid en ouders, vertelt Jos van Summeren. ,,De mensen die om de leerlingen heen staan.” Van Summeren is van de Punt Speciaal onderwijsgroep, waar de nieuwe school onderdeel van is.

Foooocus in Beuningen gaat voortgezet speciaal onderwijs (vso) bieden. Leerlingen vanaf ongeveer 15 jaar kunnen hier terecht om te leren in de praktijk. Op 27 november start een groep van tien leerlingen in het pand aan het Julianaplein. Jongeren die in de gemeente Beuningen wonen, maar onderwijs volgen aan De Kom in Druten. Zij kunnen nu verhuizen naar een school dichter bij huis.

LOL

Het lijkt een wat ongewone plek voor een school, een winkelpand in een winkelgebied, maar het is een bewuste keuze, volgens Van Summeren. ,,We willen onze leerlingen meer kansen laten krijgen op de arbeidsmarkt.”

Daarom wordt er gezocht naar LOL-plaatsen bij ondernemers, Leren Op Locatie. ,,In de hoop dat ze een stage kunnen krijgen en later een baan.”

Ik denk dat het pand al een jaar of tien leeg staat. Het is supermooi dat het nu is ingevuld

Van Summerens collega Astrid van Gessel zocht in de voorbereiding van Foooocus in Beuningen al contact met ondernemers in het dorp. Die reageerden enthousiast op de komst van de school, vertelt ze. ,,We hebben zelfs al een aantal stageplekken voor de leerlingen.” Bij elektronicabedrijf Expert en Sporthal De Tinnegieter gingen al leerlingen aan de slag.

Is er een vraag naar bepaalde vaardigheden bij ondernemers, dan gaan de leerkrachten van Foooocus daar met de leerlingen mee aan de slag.

Liever een winkel

Centrummanager Miranda Rosmalen-Buninga had liever weer een winkel in het pand aan het Julianaplein, vertelt ze. Maar er was geen interesse van ondernemers. ,,Ik denk dat het al een jaar of tien leegstaat. Het is supermooi dat het nu is ingevuld. Je ziet steeds vaker dat er dienstverlening of woningen komen in lege panden.”

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Botic van de Zandschulp: ’Dan is het beter om afscheid van elkaar te nemen’**

De Telegraaf.nl

16 november 2023 donderdag 6:45 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** TELESPORT; TENNIS; TELESPORT; FRONTPAGE

**Length:** 580 words

**Byline:** Tijmen Lensink

**Dateline:** AMSTELVEEN

**Body**

Botic van de Zandschulp wil een aantal weken na zijn afscheid van coach Sven Groeneveld nog vrijwel niets kwijt over de breuk. De nummer 52 van de wereld kijkt na een grillig jaar liever vooruit, om te beginnen naar de kwartfinales van de Davis Cup, volgende week in Malaga tegen Italië.

Eigenlijk zou Van de Zandschulp donderdagochtend in het NTC (Nationaal Tennis Centrum) in Amstelveen beschikbaar zijn, maar het werd een persmoment via een interview met videoverbinding, vanwege problemen met zijn vlucht uit Bordeaux.

„Ik wil er alleen over zeggen dat we samen hebben besloten om niet door te gaan. Soms ben je het niet met elkaar eens en is het beter om afscheid van elkaar te nemen. Daar dachten we allebei zo over”, vertelde Van de Zandschulp over zijn afscheid van Groeneveld, met wie hij een halfjaar samenwerkte. Na de breuk boekte hij een aantal prima zeges. Zo bereikte hij bij het Masters 1000-toernooi van Parijs de derde ronde. In de hoofdstad van Frankrijk boekte hij twee zeges in de kwalificaties en twee in het hoofdtoernooi. De 28-jarige Nederlander leek bevrijd. „Blijkbaar kan ik er goed mee omgaan en ben ik bezig waarmee ik bezig moet zijn. Er gebeuren ergere dingen dan dit.”

Nieuwe coach

Van de Zandschulp is op dit moment zelf aan het zoeken naar een nieuwe coach. „Ik heb het de afgelopen twee keer niet heel lang volgehouden (met Groeneveld en Peter Lucassen, red.), dus ik moet het profiel goed uitstippelen. Als je heel veel weken met elkaar bent, maakt het niet uit wie het is. Je bent elkaar dan soms ook een beetje beu. Het is een optie om twee trainers te hebben, die het afwisselen. Ik heb nog geen definitief plan voor volgend jaar. Ik ben aan het kijken van hoe en wat. Begin december hoop ik dat allemaal rond te hebben.”

In de zoektocht naar een coach legde Van de Zandschulp zijn oor te luister bij onder anderen Davis Cup-captain Paul Haarhuis en landgenoot Tallon Griekspoor, die wel leek te weten wie de nieuwe coach wordt van zijn Davis Cup-genoot. Al wilde hij die naam begrijpelijkerwijs niet delen. De kopman van Oranje gaf donderdag aan in Amstelveen dat hij altijd sceptisch had gestaan tegenover de samenwerking tussen Groeneveld en Van de Zandschulp.

„Botic moet zoeken naar iemand met wie hij een goede band heeft. Ik denk niet dat hij en Sven op de baan de connectie hadden die je nodig hebt om omhoog te komen. Het is nu makkelijk praten, maar ik heb de keuze voor Sven nooit begrepen”, liet Griekspoor weten. „Dat heb ik hem ook gezegd. Ik zag het nooit klikken. Ik denk dat ze zich daarop allebei een beetje hebben verkeken. Botic is niet de makkelijkste en staat niet altijd open voor alles en iedereen. Wel als je hem beter leert kennen. Ik denk dat hij iemand nodig heeft tegen wie hij opkijkt, maar ook een persoon met wie hij buiten de baan lol kan maken.”

Haarhuis

Haarhuis sprak in Parijs met Van de Zandschulp over een nieuwe coach en aan welke voorwaarden zo iemand zou moeten voldoen. „Het is moeilijk om een coach te vinden die het hele jaar voor je klaarstaat. Je moet een combinatie zoeken van twee coaches.”

Van de Zandschulp, de huidige nummer 52 van de wereld, denkt dat Nederland volgende week dinsdag een reële kans heeft om Italië te kloppen. „Het zal zeker uitmaken of Jannik Sinner bij Italië meespeelt. Hij is op dit moment een van de beste spelers van de wereld. Dat heeft hij ook in Turijn bij de ATP Finals laten zien”, zegt ’VdZ’ over Sinner, die bij de ATP Finals in de groepsfase won van Novak Djokovic.

**Graphic**

Image, Botic van De Zandschulp in actie, ANP/HH

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Omstreden onkruidverdelger glyfosaat nog eens 10 jaar welkom op de Europese markt**

NRC.nl

november 16, 2023 11:00 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 405 words

**Byline:** Jorit Verkerk

**Highlight:** Aan de verlenging van de vergunning zijn wel „nieuwe voorwaarden en beperkingen” gekoppeld. De benodigde royale meerderheid voor een verbod op het bestrijdingsmiddel bleef uit.

**Body**

De Europese Commissie heeft de toelating van het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat op de Europese markt donderdag met tien jaar verlengd. De vorige vergunning zou op 15 december aflopen. Omdat de lidstaten van de Europese Unie het net als vorige maand niet eens konden worden, kon de Commissie haar plan doorzetten. De benodigde aanzienlijke meerderheid voor een verbod op het bestrijdingsmiddel, vanwege vermoedens dat het middel kankerverwekkend is, bleef uit. Nederland, Duitsland en Frankrijk onthielden zich van stemming, meldt persbureau ANP.

Aan de verlenging van de vergunning zijn wel „nieuwe voorwaarden en beperkingen” gekoppeld, schrijft de commissie . Zo mag glyfosaat niet langer gebruikt worden om nog voor de oogst gewassen mee te drogen, en komen er regels voor de dosering van de onkruidverdelger. Het middel, dat in de landbouw massaal wordt ingezet, mag daarnaast niet worden gebruikt op speel- en sportvelden.

Het gebruik van glyfosaat heeft veel discussie opgeroepen binnen de Europese Unie. Tegenstanders menen dat het middel kankerverwekkend is, de ziekte van Parkinson kan veroorzaken en biodiversiteit bedreigt. Volgens de Europese Commissie zijn die zorgen niet gestoeld op wetenschappelijk bewijs. Glyfosaat zou veilig zijn, mits goed toegepast. In die overtuiging voelt de Commissie zich gesterkt door honderden studies en de conclusies van nationale autoriteiten en milieuorganisaties.

**Gekwalificeerde meerderheid**

Voor een verbod op glyfosaat in de Europese Unie was een ‘gekwalificeerde meerderheid’ nodig, die 55 procent van de lidstaten of 65 procent van de Europese bevolking vertegenwoordigt. Omdat Nederland zich van stemming heeft onthouden, hoorde het bij het blokkade- noch het verleningskamp.

De stemonthouding van landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie) is een directe weigering gehoor te geven aan de Tweede Kamer, die de ministerom tegen verlening van het gebruik van de onkruidverdelger te stemmen. Adema wilde geen kant kiezen in de discussie. Enerzijds dichtte hij het positieve oordeel van Ctgb, het Nederlandse instituut dat gewasbeschermingsmiddelen controleert, geloofwaardigheid toe. Aan de andere kant wilde hij maatschappelijke bezwaren niet zomaar aan de kant schuiven, en wacht hij nog steeds op de uitkomsten van nieuw onderzoek naar het verdelgingsmiddel.

Lees ook: Stemming over omstreden pesticide glyfosaat eindigt in impasse. Waarom gaat de EU niet mee met het advies?

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Daghoroscoop 17 november - Kreeft: Gebruik je contacten!; Horoscopen**

De Telegraaf.nl

16 november 2023 donderdag 11:30 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** VROUW; HORSCOPEN

**Length:** 627 words

**Body**

Wil jij weten wat er vandaag voor jou in de sterren geschreven staat? Lees hier de daghoroscoop voor jouw sterrenbeeld!

VANDAAG JARIG:

Het samenspel tussen Venus (liefde) en Jupiter (geld) in je horoscoop belooft veel goeds. Focussen op financiële doelstellingen kan voor vrijgezellen tot een romance leiden en omgekeerd kan romantiek tot financieel geluk leiden. Je kan vlakbij huis ineens de ware in de ogen kijken.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Zakelijk gezien begint een productieve periode. Een ongewone relatie kan een beslissende fase bereiken. Denk na over je vriendschappen, vooral over degene die gebaseerd zijn op hun nut. Ga sporten als werkdruk te hoog wordt.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Op een verwarrende zaak kan een nieuw licht worden geworpen door aanvullende informatie. Ook kan je een bevestiging krijgen van iets wat nog op losse schroeven staat. Studenten die besluitvaardig zijn zullen vlot een scriptie schrijven.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Professionals kunnen benaderd worden door een concurrerend bedrijf. Ook als je gevlijd bent moet je een besluit baseren op alle aspecten van de baan en niet alleen op de financiële kant. Houd een nieuwe liefde nog even vrijblijvend.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Geluk gaat aan jouw zijde, maar neem niets en niemand als vanzelfsprekend. Zorg dat je er tiptop uitziet als je een belangrijke afspraak hebt. Aarzel niet voor iemand op te komen die oneerlijk wordt behandeld. Gebruik je contacten.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Houd een gemiddeld tempo aan anders zak je weg in lethargie. De sterren beïnvloeden momenteel emotionele verbintenissen. Passie neemt toe als een relatie zo verloopt als je het graag wilt. Het kan vanavond heel gezellig worden.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Doe een beroep op kennissen met invloed die deuren voor je kunnen openen. Zoek contact met een hulpverlener als je met een probleem tobt. Groepstherapie kan doeltreffender zijn dan privébegeleiding, al denk je van niet.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Grijp een kans je krachten te bundelen met iemand met ervaring die graag met je wil samenwerken. Mensen met verschillende achtergronden kunnen elkaar goed aanvullen. Reken op toenemend respect van collega’s.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Je kan zin hebben er even tussenuit te knijpen en het lot kan je daarbij een handje helpen. Wissel ideeën uit en let op reacties van de mensen om je heen. Tijdens een reis kan je hart kortstondig op hol slaan; geniet zolang het duurt.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Door een ongewone planetaire situatie wordt dit geen routine dag. Denk goed na voor je nieuwe verplichtingen vastlegt, zeker als je agenda al propvol is. Financiële zaken kunnen vertraging oplopen.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Maak een werkstuk af en leg het voor aan een meerdere; het kan je erkenning en misschien zelfs roem opleveren. Omstandigheden zijn gunstig voor overleg met instanties en bedrijven. Familie kan iets leuks te melden hebben.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Maak af wat je tijdelijk naar de achtergrond hebt geschoven. Je zal goed kunnen opschieten, als je veel te doen hebt. Maak afspraken; mensen zullen bereikbaar blijken. Ruim je huis op en probeer het overzichtelijker in te richten.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Je zal weinig nodig hebben om weg te dromen. Je fantasieën zijn even reëel als de echte wereld voor anderen is. Wees een niet te makkelijke prooi voor profiteurs en raak liever niet betrokken bij andermans privé problemen.

Meer VROUW

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

**Graphic**

Image, Tijdens een reis kan je hart kortstondig op hol slaan; geniet zolang het duurt, Schorpioen!

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Toch geen sinterklaasoptocht met Zwarte Piet in Rijswijk, veiligheid ‘onder druk’**

NRC.nl

november 16, 2023 6:09 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 318 words

**Byline:** Roland van Erven

**Highlight:** Kick Out Zwarte Piet en Extinction Rebellion waren van plan om tijdens de optocht van 25 november te protesteren tegen Zwarte Piet. De politie vreesde dat tegendemonstranten daardoor ook zouden zijn gekomen. De intocht van 18 november gaat wél door.

**Body**

De sinterklaasoptocht in het Zuid-Hollandse Rijswijk van 25 november met zwarte pieten gaat niet door, omdat de gemeente de veiligheid niet kan garanderen. Dat laat de gemeente Rijswijk, waar komende zaterdag wel een íntocht plaatsvindt, donderdag weten . De politie gaf Rijswijk een negatief advies vanwege de „reële kans” op ongeregeldheden. Daarop besloot burgemeester Huri Sahin (GroenLinks) geen vergunning te verlenen aan de organisator.

Demonstranten van Kick Out Zwarte Piet en Extinction Rebellion waren van plan om op 25 november naar Rijswijk te komen, om te protesteren tegen Zwarte Piet. Weliswaar zou hun protest vreedzaam zijn geweest, maar eerdere demonstraties in Nederland van eerstgenoemde actiegroep werden de afgelopen jaren verstoord door tegendemonstranten.

Zo liep de situatie in Staphorst het afgelopen jaar uit de hand toen demonstranten in een hinderlaag terecht kwamen van tegendemonstranten, die onder meer een auto van KOZP-demonstranten opentrokken, daar brandstof naar binnen gooiden en er met fakkels omheen stonden. De demonstratie werd uiteindelijk afgelast.

**‘Onevenredige druk’**

Uit angst voor soortgelijke agressie zou de optocht in Rijswijk „een onevenredige druk” op de politie leggen. De politie-eenheid Den Haag – ook verantwoordelijk voor de veiligheid in Rijswijk – krijgt op 25 november met meerdere in- en optochten te maken. Voor burgemeester Sahin weegt „zwaar mee” dat er veel kinderen aanwezig zouden zijn geweest en dat de organisator „ondanks eerder verzoek de veiligheidsmaatregelen niet voldoende heeft aangescherpt”.

Tijdens de intocht in Rijswijk van aankomende zaterdag, mede-georganiseerd door de gemeente zelf, zullen roetveegpieten en pieten met allerlei huids- en haarkleuren rondlopen. De gemeente organiseert de intocht volgens de richtlijnen van omroep NTR.

Lees ook: In Rijswijk komt Sinterklaas dit jaar twee keer aan, met verschillend geschminkte pieten

**Load-Date:** November 17, 2023

**End of Document**



**Bekijk hier straks Van Torentje naar Torentje met Laurens Dassen (Volt) terug**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 09:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 145 words

**Byline:** Redactie

**Body**

In Van Torentje naar Torentje is deze donderdagochtend Laurens Dassen te gast. De lijsttrekker van Volt gaat vanaf 11:00 uur op de UT in gesprek met Fardau Wagenaar en Wiro Kuipers. Sidekick is Jeanique Koedijk. Kijk hier straks het hele gesprek terug.

Laurens Dassen (38) is lijsttrekker van Volt sinds de partij in 2021 meedoet aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De partij zit op dit moment met twee zetels in de Kamer, maar behaalde er bij de verkiezingen van 2021 drie. Kamerlid Nilüfer Gündoğan stapte na een conflict in 2022 op.

Hoe gaat Volt - die bekendstaan om hun radicaal pro-Europese visie - het doen tijdens de verkiezingen van volgende week? De partij van Dassen heeft een grote aanhang op de Universiteit Twente, dus het is voor de lijsttrekker een mooie kans om in gesprek te gaan met zijn eigen achterban.

Lees hier alles over Van Torentje naar Torentje.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**'Maak Hoogland formateur'**

De Telegraaf

16 november 2023 donderdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** JOURNAAL; Blz. 23

**Length:** 305 words

**Body**

Telegraaf-columnist Rob Hoogland moet maar formateur worden van het volgende kabinet, vindt voormalig voetbalcoach Guus Hiddink. In de Amsterdamse brasserie Nel nam Hiddink het eerste exemplaar in ontvangst van de nieuwe bundel De Oude Hoogland, te midden van meerdere journalisten. ,,We hebben hier tóch alle nieuwe ministers bij elkaar!", riep Hiddink nog.

Dat deed hij overigens nadat hij zich erover had verbaasd dat Hoogland een goede golfspeler zou zijn: ,,Dat kan niet!", spotte Hiddink. ,,Want als je niet kan golfen, tennissen of voetballen, dán word je columnist! Dan schud je alle wijsheden toch zo uit je mouw?" Overigens schreef Hiddink ook zelf enige tijd columns voor Telesport.

De veelgelezen Hoogland kon er hartelijk om lachen, evenals genodigden als schrijfster Annemarie Oster, Mediahuis Nederland-directeur Rien van Beemen, Telegraaf-columnisten Ronald Plasterk en Wouter de Winther, meerdere grote Telegraafnamen van weleer als Cees Koring en Emile Bode, en demissionair staatssecretaris Gunay Uslu.

,,Gunay is van D66", zei Hoogland, die tegelijkertijd zijn 73ste verjaardag vierde. ,,Ik hou zo van haar, dat ik haar dat vergeef."

Zij hoort in ieder geval niet bij degenen die na de verkiezingen deel zullen uitmaken van de nieuwe regering. Op de vraag of zij de volgende directeur wordt van luchtvaartmaatschappij Corendon reageerde zij: ,,De handtekening heb ik nog niet gezet, want dat kan niet in mijn huidige functie." Maar dat die handtekening er op termijn wel degelijk zal komen, was overduidelijk.

Gevraagd naar de ministerspost die zij zich zou wensen, reageerde politievrouw Irma Neyman: ,,Veiligheid." Voormalig NOS-journalist Jeroen Wielaert riep: ,,Cultuur!" Voormalig Telegraaf-hoofdredacteur Sjuul Paradijs keek eens om zich heen en zei toen: ,,Ouderenzorg!"

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**Levenseindebegeleiders, wat zijn dat voor types?**

Trouw.nl

16 november 2023 donderdag 09:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 719 words

**Byline:** Bert Keizer

**Body**

D66 blijft zoeken naar een manier waarop het zelfgewilde levenseinde voor de wat oudere medemens met zo min mogelijk gedoe geregeld kan worden. Nee, de euthanasiewet helpt hier niet. Het gaat om mensen die niet vanwege een lichamelijke of psychische ziekte dood willen.

De term ‘voltooid leven’ is verlaten. Het gaat niet om mensen die zich moe maar voldaan richting graf of urn bewegen. Het merendeel is ongelukkig en wil daar een eind aan. De nieuwe term is ‘lijden aan het leven’ en dat lijkt mij realistischer.

Het idee is mij sympathiek, maar dat geldt ook voor vrede op aarde, de vraag is: hoe regelen we dat? In Trouw van 7 november geeft Anne-Marijke Podt, D66 kamerlid, uitleg over het voorstel. Het gaat om een aangepaste versie van het wetsvoorstel van Pia Dijkstra dat de Tweede Kamer nooit bereikte omdat de Raad van State er te veel gebreken in zag.

De verkeerde trein

Ik probeer de voorgestelde gang van zaken te schetsen: u bent 85, u wilt dood. U bent redelijk van lijf en leden, maar toch wilt u niet verder. Uw levensgezel is gestorven, uw kinderen zijn lief maar komen eens in de maand. De politiek ontmoedigt u, het klimaat... maar deze lijst is eindeloos. En arbitrair. Is uw lijst erg genoeg om de dood er op los te laten?

Om dat te beoordelen komt een speciaal opgeleide ‘levenseindebegeleider’ drie keer op bezoek. U moet gedurende zes maanden blijven zeggen dat u dood wilt. Een arts kijkt of u niet lijdt aan een lichamelijke of psychiatrische ziekte. Is het iets lichamelijks en ernstig genoeg dan zit u in de verkeerde trein en kunt u alsnog overstappen naar de euthanasiewet.

Is het lichamelijk maar niet zo erg, dan kan de levenseindebegeleider verder met de procedure. Is het psychisch en maakt het uw doodswens verdacht dan, ja dan wat? Dan blijft het besluit aan u of u psychiatrische hulp wilt of niet.

Mevrouw Podt vertelt niet wat de handelwijze is als de arts constateert dat u wilsonbekwaam bent op het punt van uw doodswens. Zal de dokter dan tegen de levenseindebegeleider zeggen: ze weet niet wat ze doet, maar ga uw gang? Maar goed, als deze hordes genomen zijn dan zal de levenseindebegeleider u het dodelijke drankje overhandigen.

En nu de problemen. Die ‘levenseindebegeleiders’, wat zijn dat voor types? In ieder geval géén artsen, jakkes. Waar halen deze mensen hun speciale opleiding? Onduidelijk. Wie is die arts die er bij komt kijken? Podt noemt de legendarische huisarts die deze tachtiger al jaren kent. Helaas is die arts nog nauwelijks te vinden.

Teken van levenslust

Wat als die arts zegt: ik wil dat hier ook door een andere collega naar gekeken wordt die meer afweet van oncologie/psychiatrie/endocrinologie? Dan ontstaat er allerlei gedoe dat we nu juist wilden uitbannen. Wat vindt de levenseindebegeleider ervan als u in die zes maanden nog een keer op vakantie wilt, toch een nieuwe heup neemt en zelfs een griepvaccinatie gaat ophalen? Gaan de zes maanden weer opnieuw in na zo’n teken van levenslust?

Tenslotte, waar halen de levenseindebegeleiders de dodelijke medicatie vandaan? Geen arts zal een recept schrijven op grond van de mededeling van de levenseindebegeleider ‘dat meneer lijdt aan het leven’. En een apotheker doet niets zonder recept.

En dan het lot van de bestaande euthanasiewet. Er zal een onstuitbare overloop ontstaan van die wet naar de ‘lijdend-leven’ wet. Stel u hebt pijn in uw gewrichten, u bent lichtelijk depressief, wellicht een beetje dement en vooral erg alleen. Euthanasie binnen de huidige wet lukt nét niet. Ja, dat heb je soms.

Nu is de oversteek naar de lijdend-leven-wet een makkie. Want niets doet zo ernstig lijden als zo’n afwijzing binnen de bestaande wet. Die afwijzing biedt eigenlijk een garantie voor u en een houvast voor de levenseindebegeleider, die nu gauw aan de gang kan, met korting op die zes maanden want u bent al vele maanden bezig.

Nou vergeet ik bijna de slimmerds die de huidige regeling al meteen overslaan en linea recta naar de levenseindebegeleider gaan. Ze krijgen het nog druk, die levenseindebegeleiders. Ik herhaal nog eens dat het idee van een makkelijk te regelen dood voor de oudere mens mij sympathiek is, maar deze route?

Bert Keizer is filosoof en arts bij het Expertisecentrum Euthanasie. Voor Trouw schrijft hij wekelijks een column over zorg, filosofie, en de raakvlakken daartussen.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Utrecht schrapt flink in dienstregeling, maar waar ligt de oplossing? ‘Meer trams of zelfrijdende bus’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 04:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 664 words

**Byline:** Emma Thies

**Body**

Liefst één op de zes busritten wordt volgend jaar in Utrecht geschrapt wegens een tekort aan chauffeurs. Nu het personeelstekort in het openbaar vervoer een structureel probleem lijkt te zijn, is het tijd voor andere oplossingen. Van zelfrijdende bussen tot omgeschoolde taxichauffeurs: waar ligt de oplossing?

De personeelstekorten bij U-OV en andere vervoerders zijn fors, komt daar snel verandering in?

Nee, denkt Henk Meurs, hoogleraar mobiliteit aan de Radboud Universiteit. Hij verwacht dat de personeelsproblemen in het openbaar vervoer de komende jaren alleen maar groter worden. ,,Een zeer groot deel van de chauffeurs in het Nederlandse openbaar vervoer is 55+ en gaat de komende jaren met pensioen. Dus de personeelstekorten waar we nu al mee kampen zullen alleen nog maar oplopen.’’

Dat beaamt ook Aldo Markus van reizigersorganisatie Rover, die ‘flink baalt’ van het schrappen in de dienstregeling. ,,Dat zal een uitdaging worden. Het openbaar vervoer zit in een moeilijke tijd.’’

Hoe zijn deze problemen ontstaan?

Vervoerders als U-OV kampen met een krappe arbeidsmarkt en hoog ziekteverzuim sinds corona. Daar komt nog een aantal dingen bij, zegt Markus. ,,Als je een chauffeur aanneemt die om half 6 ‘s ochtends op de ‘stalling’ in Utrecht moet zijn, dan is het wel handig dat deze chauffeur in de buurt woont. Maar dat is in de huidige woningmarkt makkelijker gezegd dan gedaan - en dat speelt ook mee.’’

Je hoort vaak dat ov-personeel onder tijdsdruk zit en hun schema's moet halen, ik denk dat die druk minder bij hen moet worden gelegd

Ook is het busrijbewijs niet 1-2-3 gehaald, stelt Markus. ,,Het is geregeld erg druk bij het CBR. Daarnaast waren er dit jaar natuurlijk ook flink wat stakingen van het openbaar vervoer. Al met al maakt dat het werk niet echt aantrekkelijk.’’

Hoe wordt het werk wél aantrekkelijker?

Door samen met buschauffeurs na te denken over de arbeidsvoorwaarden, zegt hoogleraar Meurs. ,,Veel chauffeurs zouden geholpen zijn met flexibiliteit. Daarnaast zou het kunnen helpen om een soort groepjes van chauffeurs onderling op te richten, die samen de verantwoordelijkheid op zich nemen voor één lijn. Als er knelpunten of zieken zijn dan lossen ze dat met elkaar op. Dat lost het personeelstekort niet op, maar zorgt voor meer uitdaging en maakt het werk aantrekkelijker.’’

Aldo Markus van Rover denkt ook dat het buschauffers zou helpen om het gevoel van tijdsdruk iets weg te nemen. ,,Je hoort vaak dat ov-personeel onder tijdsdruk zit en hun schema's moet halen, ik denk dat die druk minder bij hen moet worden gelegd. Daarnaast zou het helpen als de reputatie, het imago van de buschauffeur, iets wordt opgekrikt.’’

Wat kan nog meer bijdragen aan het verbeteren van het openbaar vervoer?

Taxichauffeurs verleiden om buschauffeur te worden is wellicht een optie, denkt Meurs. ,,De bus-cao is beter dan de taxi-cao, dus daar valt wat voor te zeggen. Ook zou je in een stad als Utrecht meer trams kunnen gebruiken. Daar komt extra personeel bij kijken, maar je vervoert ook véél meer passagiers dan in een bus.’'

Daarnaast ligt de toekomst misschien wel bij de zelfrijdende bus, denkt Meurs. ,,Voor de lijnen waar geen enorme aantallen reizigers gebruik van maken, zijn chauffeurloze bussen in de toekomst best een optie. Denk aan een bus die door een nieuwbouwwijk rijdt en mensen naar een groter OV-knooppunt brengt. Dit zou veel personeel schelen, en er zijn - ook in Nederland - een aantal bedrijven die staan te springen om zoiets te proberen. Toch spelen er veiligheidsrisico’s mee, en kun je je afvragen of mensen zich wel veilig voelen in zo’n busje.’’

Ook Markus twijfelt aan dat laatste. ,,Ik weet niet of dit dé oplossing is. Een levende chauffeur ziet passagiers, een zelfrijdend voertuig niet. Daarnaast hebben mensen behoefte aan contact en vertrouwen.’’

Volg AD Utrecht Nieuwsblad nu ook via WhatsApp! Tip: zet rechtsboven de meldingen aan voor het laatste nieuws. Meer weten? Lees hier alles over WhatsApp-Kanalen en hoe je ze gebruikt.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**De VVD wil winnen, maar verliest de kiezer uit het oog**

NRC.nl

november 16, 2023 4:00 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 84 words

**Highlight:** Dertien jaar lang zat de VVD in het centrum van de macht. In die jaren is de partij niet alleen een machtsmachine geworden, maar ook een campagnemachine - vertelt politiek…

**Body**

Dertien jaar lang zat de VVD in het centrum van de macht. In die jaren is de partij niet alleen een machtsmachine geworden, maar ook een campagnemachine - vertelt politiek redacteur Guus Valk. Maar waar staat een partij nog voor die alleen zegt wat de kiezer wil horen?

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl

Gast:Guus ValkPresentatie:Egbert KalseRedactie:Mila-Marie BleeksmaMontage:Marco RaaphorstCoördinatie:Henk Ruigrok van der Werven

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**De nieuwe ziekte van hip Hollywood**

AD/Algemeen Dagblad

16 november 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Media en Cultuur; Blz. 28

**Length:** 402 words

**Byline:** GUDO TIENHOOVEN

**Body**

Die blikken basstem, zijn zwart glimmende pak, dat astmatische gehijg vanachter de helm. De schurk uit Star Wars had niet voor niets een iconische status. Zolang we konden gissen naar wie of wat hij was, bleef Darth Vader een intimiderende entiteit. Totdat een rits aan vervolgdelen zijn complete achtergrondgeschiedenis uit de doeken deed.

Als Lord Vader nu mijn huis binnendringt, geef ik hem een knuffel en een kop kamillethee. Dan zie ik een ooit onschuldig joch dat veel tegenslagen te verwerken kreeg en denk ik: 'Ach, hij kan er ook niets aan doen.' Waarom mocht hij niet gewoon een gewetenloze klootzak blijven?

Met het verschijnen van de nieuwe Hunger Games die de tirannieke president Snow uit de eerdere films een menselijk gezicht geeft, viel het kwartje. Dit is de nieuwe ziekte in Hollywood: 'prequels' van blockbusters die teruggaan in de tijd en ons een geschiedenisles leren. Dat je al weet waar het verhaal heengaat en een deel van de spanningsboog ontbreekt, vind ik niet eens het grootste bezwaar. Van de Titanic had ik ook een vaag vermoeden dat hij zou zinken.

Het is het morele vingertje, vooral in het subgenre 'hoe werd hij of zij (of alles wat daar tussenzit) een schurk?' Slecht gedrag moet worden verklaard. De Joker uit de Batman- serie was vooral in The Dark Knight nog een dreiging van heb ik jou daar, omdát we niet wisten wat hem drijft. In Joker uit 2019 met Joaquin Phoenix zien we hoe hij een gevaar voor de samenleving werd. Nu is het een psychiatrische patiënt die we er met een stevige dosis tbs misschien bovenop kunnen helpen.

Zelfs Disney doet eraan mee, zie Maleficent met Angelina Jolie (waarom maakte die heks Doornroosje het leven zo zuur?) en Cruella met Emma Stone (waarom kreeg die bitch de neiging 101 dalmatiërs te villen voor een modieuze bontjas?). En het virus verspreidt zich als een dolle over de hele planeet. De serie Ferry op Netflix verklaart hoe Frank Lammers veranderde van een aaibare Jumbo-klant in een drugsbaron. Er zijn positieve uitzonderingen (Better call Saul), maar in algemene zin denk ik: 'achter iedere schurk schuilt een mens van vlees en bloed? Goh!'

Ik wil Darth Vader die kokend hete kamillethee liever in zijn gezicht gooien. Om me vervolgens weer te realiseren dat hij een helm op heeft, waarna ik koortsdromen krijg over wat je treft als die afgaat. Wie geeft me die zalige nachtmerrie terug?!

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 28

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**Publiek ziet groei bij Laurens Dassen: ‘Hij is een echte Europeaan’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 03:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 232 words

**Byline:** Herman Haverkate

**Body**

Met een achterband van veel hoger opgeleiden en studenten speelde Laurens Dassen donderdagmorgen bij ‘Van Torentje tot Torentje’ in de Vrijhof van de Universiteit Twente een soort thuiswedstrijd. Dat bleek ook wel uit de reacties uit het publiek. „Hij is de laatste jaren enorm gegroeid.”

Halve stem

„Ik ben ook naar Frans Timmermans geweest, maar ik ben nu toch weer aan het twijfelen”, zegt Ferdinand van der Heijden (68) uit Enschede. „Zijn verhaal over Europa vind ik zeer overtuigend. De verschillen met bijvoorbeeld de PvdA/Groen Links zijn ook klein. Ik ga de komende week nog eens goed over alles nadenken. Mijn halve stem heeft hij sowieso.”

Gegroeid

„Ik vind dat hij de laatste jaren heel sterk is gegroeid”, vindt Chantal Vulkers (23) uit Enschede. „Dat was vanmorgen ook wel te horen. Tegelijk zeg ik erbij dat ik het beeld ook wel wat wisselende vond. De ene keer is hij supergoed en duidelijk, de andere keer juist ontwijkend en vaag. Vooral over de regio vond ik hem niet echt helder.

Echte Europeaan

„Europese samenwerking is de enige manier om de grote problemen van deze tijd op te lossen”, stelt Johan Greving (71) uit Oldenzaal. „Van alle politici is Dassen de enige die dat heel sterk uitdraagt. De passie waarmee hij daarover praat, vind ik geweldig. Hij is aan de ene kant bescheiden, maar heeft tegelijk heel veel power. Een echte Europeaan. Daar hebben we ook behoefte aan.”

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Haagse Zaken telt af: D66, jonge kiezers en politici op TikTok**

NRC.nl

november 16, 2023 7:00 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 152 words

**Highlight:** In Haagse Zaken telt af leven we toe naar de verkiezingen op 22 november. Vanaf de grote vergadertafel op de Haagse redactie zijn we elke dag even bij je en bespreken we het…

**Body**

In *Haagse Zaken telt af* leven we toe naar de verkiezingen op 22 november. Vanaf de grote vergadertafel op de Haagse redactie zijn we elke dag even bij je en bespreken we het laatste campagnenieuws met onze Haagse verslaggevers.

In deze aflevering hoor je van Philip de Witt Wijnen over de campagne van D66: hoe probeert Rob Jetten er nog het beste van te maken? Sophia van Lil vertelt over wat jonge kiezers beweegt om (niet) te gaan stemmen. Meme-journalist Süeda Isik neemt ons mee in de wereld van TikTokkende politici. En Pim van den Dool legt uit hoe NRC omgaat met peilingen.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl

**Verder lezen en luisteren**

Gasten:Philip de Witt Wijnen, Sophia van Lil, Süeda Isik, Pim van den DoolPresentatie:Floor BoonRedactie & productie:Ignace Schoot, Ruben Pest, Iris Verhulsdonk & Céline CornelisMontage:Pieter Bakker

**Load-Date:** November 17, 2023

**End of Document**



**Bewoners van Gouda moeten afval tijdelijk naar Waddinxveen brengen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 11:42 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 274 words

**Byline:** Bert Woudenberg

**Body**

Gouwenaars moeten begin volgend jaar zes weken lang hun huishoudelijk afval brengen naar het grondstoffenplein op het bedrijvenpark Coenecoop in Waddinxveen.

Het gaat om de periode van maandag 8 januari tot en met vrijdag 16 februari. „Voor de inwoners van Waddinxveen verandert er niets”, zegt wethouder Femke Vleij (afval en grondstoffen, VVD).

De Gouwenaars kunnen in Waddinxveen hun afval alleen kwijt op dagen en tijden waarop het grondstoffenplein normaal gesproken dicht is. Dat is maandag, woensdag en vrijdag van 7.30 tot 12.30 uur en op dinsdag en donderdag van 7.30 tot 16.30 uur. De gebruikelijke openingstijden zijn gereserveerd voor Waddinxveners: maandag, woensdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

„Op die manier blijven de bezoekersstromen gescheiden”, zegt Vleij. Voor de Gouwenaars geldt dan wel een reserveringssysteem, waaraan ze al gewend zijn. Ieder kwartier kunnen twaalf bezoekers zich inschrijven.

Door het Goudse huishoudelijk afval nemen het aanbod, het verkeer en het geluid toe. Alle extra kosten voor het tijdelijk gebruik van het grondstoffenplein, zoals extra containers en de inzet van medewerkers, worden door Gouda vergoed. De afvalverwerking door Cyclus gebeurt aan de hand van een kostenverdeling. Voor omwonenden en bedrijven op het bedrijvenpark Coenecoop houdt Waddinxveen nog een inloopavond.

Gouwenaars kunnen begin volgend jaar niet bij hun eigen ecopark terecht wegens werkzaamheden. In maart van dit jaar moest de bouw van een nieuw afvalbrengstation worden stilgelegd, omdat de fundering niet stabiel genoeg bleek te zijn. Daaronder worden nu heipalen aangebracht.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Vlissingen krijgt nieuw kunstgrasveld, maar clubs moeten als tegenprestatie ook zelf de handen uit de mouwen steken**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 09:37 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 447 words

**Byline:** Wendy de Jong

**Body**

Voetbalclubs JVOZ, GPC en VC Vlissingen krijgen volgend jaar eindelijk een derde kunstgrasveld. Het college stemde donderdagavond tijdens de raadsvergadering in met een voorstel van alle dertien partijen, maar op initiatief van het CDA, om daar een miljoen euro voor uit te trekken.

In een reactie op het voorstel stelt B&W zich te kunnen vinden in de argumenten van de clubs. Ze ziet in dat de ‘verouderde’ standaard die de KNVB aanhoudt voor de kwaliteit van de velden niet opgaat in Vlissingen. Op competitiedagen, maar ook door het hogere niveau van met name JVOZ, worden namelijk meer uren op de velden doorgebracht dan bij een doorsnee voetbalclub.

Een extra reden om het initiatief te ondersteunen is dat ze inziet dat er met een kunstgrasveld erbij ook in droge of natte perioden meer voetbalactiviteiten door kunnen gaan. Wel vindt ze dat de verenigingen ook een tegenprestatie moeten leveren. Daarom wil ze in gesprek over het herverdelen van de onderhoudstaken. Het geld, een miljoen euro, moet komen uit de bestemmingsreserve Wind in de Zeilen. Dat is een pot met geld dat Vlissingen mag gebruiken voor belangrijke investeringen.

De velden aan de Irislaan liggen er zo slecht bij, dat elftallen die voor een uitwedstrijd naar Vlissingen komen soms weigeren om te spelen. Een speler van JVOZ liep vanwege het slechte veld onlangs een zware knieblessure op. Zijn ouders hebben daarom een klacht ingediend bij de gemeente Vlissingen.

Geen geld voor

De bestaande kunstgrasvelden krijgen in 2024 een opknapbeurt. De clubs zitten al jaren te springen om een extra kunstgrasveld, maar omdat Vlissingen grote schulden heeft en onder financieel toezicht van het Rijk staat, was daar geen geld voor. Maar de noodzaak bij de clubs werd steeds groter. Vorige week nog zei Eugène Fagg als voorzitter van de Jeugd Voetbalopleiding Zeeland (JVOZ), maar ook namens GPC en VC Vlissingen: ,,We hebben nu twee verouderde kunstgrasvelden en vier gewone velden. Dat is echt te weinig voor de duizend leden van de drie verenigingen. We hebben het extra veld nodig om alle wedstrijden in te kunnen plannen en om ‘s avonds op normale tijden en onder goede omstandigheden te kunnen trainen.”

CDA-raadslid Marin de Zwarte maakte zich de afgelopen weken sterk voor de realisatie van een nieuw veld en kreeg de voltallige raad mee. Donderdagavond werd unaniem voor het voorstel gestemd. ,,Een kunstgrasveld is zo’n belangrijke investering. Dankzij de JVOZ trainen de 110 grootste voetbaltalenten van Zeeland in Vlissingen. Ze krijgen les op het Scheldemondcollege, de enige Topsport Talent School in Zeeland. Dat mogen we niet kwijtraken.”

Bekijk onze populairste nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

**Load-Date:** November 17, 2023

**End of Document**



**De laatste 11 woningen van dit nieuwbouwproject gaan in de verkoop**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 01:05 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 463 words

**Byline:** BPD Ontwikkeling

**Body**

Ben jij op zoek naar een nieuwe koopwoning? Wonen in uitgestrekt groen, maar toch de stadse levendigheid op loopafstand? In Wageningen start binnenkort de verkoop van de laatste fase in nieuwbouwproject Kortenoord: Buitenoord fase 7b.

De verkoop van de laatste fase van nieuwbouwproject Kortenoord, Fase 7b, start binnenkort. In totaal worden er in deze fase 11 woningen te koop aangeboden: 8 twee-onder-een-kapwoningen en 3 vrijstaande woningen. In Buitenoord woon je waar stad en prachtige natuur samenkomen. Aan stiltegebied Het Binnenveld – met zicht op de Grebbeberg – en met alle stadse voorzieningen van Wageningen dichtbij.

Groene omgeving

Wonen in Buitenoord staat garant voor luxe wonen in een groene omgeving. De nieuwe wijk in Wageningen is omgeven door prachtige natuur. De ecologische waterbergingszone in het noorden, de landelijke Haarweg in het zuiden en in het westen het panoramische uitzicht op natuurgebied Het Binnenveld en de Grebbeberg.

In de laatst gebouwde wijk van Kortenoord worden in totaal zo’n 430 nieuwe woningen gerealiseerd. Van eengezinswoningen tot vrijstaande villa’s. Stuk voor stuk duurzaam gebouwd. Alle woningen zijn gasloos en krijgen een bodemwarmtepomp. Zo dragen ze bij aan bewust en toekomstbestendig wonen en leven.

Ruimtelijke woningen

We horen je al denken: ‘Hoe zien deze woningen er dan uit?’ Alle 11 koopwoningen uit fase 7b zijn lekker ruim met een woonoppervlakte vanaf 178 tot 201 vierkante meter én hebben een tuin op het zuidoosten. Heerlijk veel zonuren dus. De woningen zijn ontworpen door Martens Willems & Humblé Architecten en dat zie je direct door originele details. Denk aan een ronde voordeur, een speciaal ontworpen buitenlamp en een veranda aan de voorzijde. Al dit soort details maken de woningen uniek. Bovendien is er ruimvoldoende parkeergelegenheid (twee parkeerplaatsen) op jouw privéterrein. Zie jij jezelf hier al wonen?

Van een ingerichte tuin tot complete badkamer

Deze luxe nieuwbouwwoningen komen wel met een bijpassend prijskaartje (vanaf 737.500 euro), maar dan krijg je ook zeker wat. Denk aan een ruime begane grond met alle ruimte voor een kookeiland, een grote eettafel voor heerlijke diners met vrienden en uitzicht op de tuin, die je via de openslaande deuren bereikt. Jouw tuin wordt bovendien volledig aangelegd opgeleverd, alleen nog de loungeset op je terras neerzetten en het genieten kan beginnen. En wat dacht je van een ruime badkamer met compleet sanitair van Villeroy & Boch: een douche, toilet, wastafel en ligbad? Comfortabel wonen in Buitenoord is een understatement.

Fase 7b van Buitenoord is de laatste fase van nieuwbouwproject Kortenoord. Dat betekent dat je komt te wonen in een levendige wijk, waar het grootste deel van de woningen al verkocht is en er nog maar weinig wordt gebouwd.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Gaat het vriezen? Zet planten binnen of pak ze goed in**

AD/Algemeen Dagblad

16 november 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Zo Weekend; Blz. 23

**Length:** 397 words

**Byline:** ROMKE VAN DE KAA

**Highlight:** Snoeien, stekken, planten, verpotten, zaaien en schoffelen. Tuingoeroe Romke van de Kaa helpt een handje.

**Body**

Eigen tuin Eerst

November is het nieuwe oktober, lijkt het. Nog steeds heeft het niet gevroren. Toch wordt het tijd om na te denken over hoe we onze planten straks tegen de vorst moeten beschermen. De oleander en het sinaasappelboompje zullen toch naar binnen moeten. En omdat ik overal hoor dat 60 het nieuwe 40 is - en 80 dus het nieuwe 60? - zou dat voor velen van ons geen al te grote krachtsinspanning moeten zijn.

Nog een paar jaar en ik behoor zelf tot het nieuwe 60, maar het kost mij toch steeds meer moeite mijn mimosastruik de schuur binnen te zeulen. En weer naar buiten, want een mimosa is een echte heen-en-weer-struik. Hij houdt niet van binnen staan, want de lucht is daar veel te droog. Maar zodra het meer dan een paar graden vriest moet dat toch. En zodra het dooit gaat hij weer naar buiten. En toch: als ik in februari 's avonds thuiskom en de bloeiende mimosa in mijn koplampen zie, denk ik: mooier thuiskomen is er niet.

Goed, de kuipplanten moeten dus naar binnen. Doe het nu en wacht niet tot het bijna te laat is. Knolbegonia's, canna's en gladiolen sterven af. De potten kunnen dus gewoon gestapeld worden. Licht hebben ze niet nodig en zolang het niet vriest zijn ze veilig.

Lastiger zijn de groenblijvers, zoals de niet-winterharde salvia's. Die kunnen binnen koel staan, maar hebben wel licht nodig. Maar het blad ruikt naar kattenpis, dus de plant in een koele slaapkamer zetten lijkt me niet ideaal. Wikkel de potten daarom in noppenfolie en laat die van boven open. Laat de planten buiten staan en hoop er het beste van.

Oleanders worden grote struiken. Als ze niet door de deur naar binnen kunnen, kun je ze rustig voor de helft terugsnoeien. Lukt het nog niet, dan brengt ook in dit geval noppenfolie uitkomst. Ook zijn er speciale kuipplantenhoezen in de handel: tenten met een ritssluiting die de planten 's winters kunnen beschermen. Het risico is niet heel groot; ik denk niet dat we ooit nog een Elfstedentocht krijgen in Nederland.

Het allerhandigst is om geen vorstgevoelige planten in een kuip te zetten. Hosta's vriezen nooit dood. Sommige varens, zoals de eikvaren, blijven in de winter zelfs groen. Maar ook als de plant niet bevriest, blijft de pot een zwak punt. Zet potplanten in een houten kuip. Of wikkel alleen de pot in met noppenfolie. Winterharde planten bestaan, winterharde potten niet.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 23

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**Darth Vader een enge schurk? Ik geef hem liever een knuffel en een kop kamillethee**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 12:10 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 447 words

**Byline:** Gudo Tienhooven

**Body**

Die blikken basstem, zijn zwart glimmende pak, dat astmatische gehijg vanachter die helm. De schurk uit Star wars had niet voor niets een iconische status. Zolang we konden gissen naar wie of wat hij was, bleef Darth Vader een intimiderende entiteit. Totdat een rits aan vervolgdelen zijn complete achtergrondgeschiedenis uit de doeken deed, meent filmverslaggever Gudo Tienhooven.

Als nu Lord Vader ineens mijn slaapkamer binnendringt, geef ik hem een knuffel en een kop kamillethee. Dan zie ik namelijk een ooit onschuldig joch dat later een hoop tegenslagen te verwerken kreeg en denk ik: ‘Ach, hij kan er ook niets aan doen.’ Waarom mocht hij niet gewoon een gewetenloze klootzak blijven?

Met het verschijnen van de nieuwe Hunger games die de tirannieke president Snow uit de eerdere films een menselijk gezicht geeft, viel het kwartje. Dit is de nieuwe ziekte in Hollywood: zogeheten ‘prequels’ (het tegenovergestelde van een ‘sequel’ dat vervolg betekent) van blockbuster die teruggaan in de tijd en ons een geschiedenisles leren. Dat je bij het kijken al weet waar het verhaal heengaat (die Snow wordt later dus een schoft) en een deel van de spanningsboog ontbreekt, vind ik niet eens het grootste bezwaar. Van de Titanic had ik ook een vaag vermoeden dat hij zou zinken.

Het is het morele vingertje, vooral in het subgenre ‘hoe werd hij of zij (of alles wat daar tussenzit) een schurk?’. Slecht gedrag moet worden verklaard. De Joker uit de Batman-serie was vooral in The Dark Knight nog een dreiging van heb ik jou daar, omdát we niet wisten wat hem drijft. In het overgewaardeerde Joker uit 2019 met Joaquin Phoenix zien we hoe hij een gevaar voor de samenleving werd. Nu is het een getroebleerde psychiatrische patiënt die we met er met een stevige dosis tbs misschien bovenop kunnen helpen.

Zelfs Disney doet er vrolijk aan mee, zie onder meer Maleficent met Angelina Jolie (waarom maakte die heks Doornroosje het leven zo zuur?) en Cruella met Emma Stone (waarom kreeg die bitch de neiging 101 dalmatiërs te villen voor een modieuze bontjas?). En het virus verspreidt zich als een dolle over de hele planeet. De serie Ferry op Netflix verklaart hoe Frank Lammers veranderde van een aaibare Jumbo-klant in een drugsbaron. Er zijn positieve uitzonderingen (Better call Saul), maar in algemene zin denk ik: ‘achter iedere schurk schuilt een mens van vlees en bloed? Joh!’

Ik wil Darth Vader die kokend hete kamillethee liever in zijn gezicht gooien. Om me vervolgens weer te realiseren dat hij een helm op heeft waarna ik koortsdromen krijg over wat je treft als die afgaat. Wie geeft me die zalige nachtmerrie terug?!

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series:

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**'Hier kan ik lekker spelen'**

AD/Algemeen Dagblad

16 november 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Sportwereld; Blz. 5

**Length:** 727 words

**Byline:** JOHAN INAN

**Highlight:** Ian Maatsen is de grote blikvanger als Jong Oranje vanavond tegen Gibraltar en Zweden (maandag) de foutloze EK-kwalificatiereeks wil doortrekken. Met dank aan zijn titel met Burnley, ijzersterke voorbereiding bij Chelsea en een eerste oproep voor het Nederlands elftal.

**Body**

Maatsen snakt bij Chelsea naar meer minuten, die hij bij Jong Oranje wel krijgt

Van de hectiek van Londen naar de serene rust in hotel Oud London in Zeist: Ian Maatsen (21) kan bij Jong Oranje even op adem komen na een knotsgekke week met spektakelstukken tegen negen spelers van Tottenham Hotspur (1-4 winst) en een 4-4 remise tegen treble-winnaar Manchester City. ,,Aan de gelijkmaker in blessuretijd hielden we best een goed gevoel over. Er was veel gezegd over ons, maar ook tegen Spurs lieten we zien dat we op de goede weg zijn", stelt de in de lobby neergeplofte Maatsen.

De jeugdinternational beleefde ook de wedstrijd tegen Spurs, waarin de VAR voor rust maar liefst negen keer werd geraadpleegd, vanaf de bank. ,,Er was elke minuut wel een discussie. Dan keken we op de tablet van de assistent naar al die momenten. Nadat we de 1-1 hadden gemaakt, wist ik dat we er overheen zouden gaan. Van zulke resultaten krijg je als team een boost."

Maatsen had liever zelf wat minuten speeltijd gehad, maar weet dat kalenderjaar 2023 hem veel heeft gebracht. Sterker nog, die verliep voor driekwart als een droom. Eerst kroonde hij zich als steunpilaar tot kampioen met Burnley. Die club, met manager Vincent Kompany voorop, wilde hem behouden. ,,Dat wist ik, omdat we contact bleven houden. Ik heb eerst gezegd dat ik de voorbereiding bij Chelsea met de nieuwe manager wilde afwachten."

Daar deed Maatsen verstandig aan. Tijdens de US Tour van Chelsea was Mauricio Pochettino vol lof. Naar de pers, en naar de teruggekeerde huurling zelf toen de Argentijn Maatsen apart nam in het snikhete Atlanta. ,,Hij zei: 'Je hebt alles wat een speler nodig heeft'. We hebben een goede band opgebouwd, ook omdat hij heel open is. Zijn deur staat voor iedereen open om te praten. Hij wil ook van zijn spelers leren en verplaatst zich zoveel mogelijk in hen."

Maatsen belt Kompany een paar dagen voor het verstrijken van de transferperiode. ,,Ik heb hem eerlijk gezegd dat ik voor mijn kans wilde gaan bij Chelsea. Dat begreep en respecteerde hij helemaal. 'Dit betekent niet dat ik boos op je ben. We blijven je in de gaten houden', zei hij. We hebben af en toe nog contact. Vorige maand viel ik in tegen Burnley. Dat voelde heel raar. Mijn vrienden waren ineens rivalen."

Tegen Liverpool debuteerde Maatsen voor Chelsea, vijf jaar nadat die club hem had weggetrokken uit de opleiding van PSV. Nog zes invalbeurten in de Premier League volgden. Sinds de zomer speelde hij als back, middenvelder en zelfs als rechtsbuiten. ,,Ik kan overal spelen maar als linksback voel ik me het meest vrij. Dat weet de trainer denk ik ook."

**Koeman**

Zijn entree en veelzijdigheid vielen ook bondscoach Ronald Koeman op. In oktober debuteerde Maatsen - mede door blessures - in de selectie van Oranje. ,,Een supermooie ervaring, ook al maakte ik geen minuten. Ik ben dankbaar dat ik een inside look heb gekregen in de wereld van grote mannen, met Oranje mocht reizen en land en fans kon vertegenwoordigen. Dat is de droom van iedere jongen.

,,Iedereen was ook heel open", vervolgt Maatsen. ,,Ervaren spelers als Van Dijk, Blind en De Vrij vingen me goed op, zoals ik bij Chelsea altijd bij jongens als Reece- James en Thiago Silva terecht kan. We challengen elkaar veel. Zo word ik steeds volwassener en elke dag beter. Ze zeggen ook dat deze fase van weinig minuten erbij hoort en dat ik trots moet zijn op waar ik al ben gekomen."

Zijn volgende dromen laten zich raden. ,,Het EK, daar hoop ik stiekem op. Ik denk dat ik me tijdens trainingen ook aardig heb laten zien aan de bondscoach. Ik weet ook dat ik daarvoor meer moet spelen. Ik denk nog steeds dat dat erin zit bij Chelsea. Accepteren is lastig. Als jonge jongen wil je altijd meer. Ik haal vertrouwen uit de woorden van de trainer en ben ready als de kans komt. Ondertussen moet ik alle opties openhouden. Misschien dat ik later lastige keuzes moet maken, maar dan zal de club dat ook wel aangeven."

Jong Oranje voelt daarom ook niet als teleurstelling, zegt Maatsen. ,,Nee, hier kan ik lekker spelen. Dat ik niet bij het Nederlands elftal zit, hoeven we niet iets groots van te maken. Ik ga er hier een leuke week van maken met een mooie, nieuwe lichting waarin we de foutloze reeks tegen Gibraltar en Zweden hopelijk doortrekken."

We willen tegen Gibraltar en Zweden de foutloze reeks doortrekken

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 5

**Graphic**

Ian Maatsen.

Ian Maatsen bij Jong Oranje.

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**Zondagse derby in Amersfoort en duel voormalige tweedeklassers: dit is het voetbalprogramma**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 06:01 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 458 words

**Byline:** Sportredactie

**Body**

Een Amersfoortse stadsderby op zondag: vroeger heel gebruikelijk, tegenwoordig een uitzondering. Komende zondag neemt het nog puntloze APWC het op tegen het eveneens kwakkelende AFC Quick 1890. In de derde divisie A moet IJsselmeervogels op zijn hoede zijn bij Rijnvogels. In 3C valt ASC Nieuwland tegen Jonathan op. Beide clubs tuimelden vorig seizoen uit de tweede klasse. Lees hier het programma voor komend weekeinde.

Zaterdag 18 november

Betnation divisie:

14.00 uur

Kozakken Boys-Quick Boys

14.30 uur

ACV-Rijnsburgse Boys

Noordwijk-GVVV

HHC Hardenberg-Scheveningen

FC Lisse-De Treffers

15.00 uur

Spakenburg-Jong Sparta Rotterdam

15.30 uur

Katwijk-AFC

Jong Almere City FC-ADO’20

Derde divisie:

14.30 uur

Staphorst-Hercules

RKAV Volendam-HSC’21

DOVO-DVS’33 Ermelo

Rijnvogels-IJsselmeervogels

15.00 uur

Sparta Nijkerk-Kampong

Urk-Eemdijk

ODIN’59-Hoogeveen

15.30 uur

DEM-Harkemase Boys

VVSB-Genemuiden

Vierde divisie A:

14.00 uur

DHSC-Ajax

14.30 uur

BOL-Hollandia

ARC-Alphense Boys

15.00 uur

Ter Leede-SJC

AFC’34-Swift

JOS Watergraafsmeer-Huizen

18.00 uur

HBC-WVHEDW

Vierde divisie D:

14.00 uur

AZSV-Buitenpost

14.30 uur

Scherpenzeel-Rohda Raalte

Excelsior’31-DETO

15.00 uur

Quick’20-Be Quick 1887

SDV Barneveld-Berkum

Pelikaan S-VVOG

Eerste klasse B:

14.30 uur

Argon-BFC

SVL-Victoria

DVVA-Jodan Boys

De Meern-Montfoort SV’19

14.45 uur

Zuidvogels-Roda’46

15.00 uur

Batavia’90-FC Aalsmeer

Eerste klasse G:

14.30 uur

SDC Putten-Voorwaarts Twello

NSC Nijkerk-SC Bemmel

Dronten-csv Apeldoorn

15.00 uur

Bennekom-Woezik

18.00 uur

De Bataven-DTS’35 Ede

Tweede klasse B:

14.00 uur

FC Hilversum-Nieuw Utrecht

VRC-FC De Bilt

14.30 uur

De Merino’s-Veensche Boys

EDO-VVOP

FC Breukelen-VVA Achterberg

Lunteren-Valleivogels

Maarssen-CJVV

Derde klasse C:

14.30 uur

Eemnes-Amsvorde

DOSC-VVZA

Wasmeer-Laren’99

Olympia’25-Loosdrecht

Nieuwland-Jonathan

TOV-Saestum

14.45 uur

KVVA-Hees

Derde klasse B:

14.30 uur

CDW-Terschuurse Boys

Candia’66-Fortissimo

Advendo’57-Hoevelaken

WAVV-SKV

DFS-ONA’53

Otterlo-DEV Doorn

Vierde klasse A:

14.00 uur

Alverna-BVC’12

14.30 uur

Barneveld-Excelsior Zetten

Kesteren-Harskamp

Lienden-DVOV

15.00 uur

Blauw Geel’55-Woezik

Beuningse Boys-SDS’55

Vierde klasse D:

14.30 uur

SV Zeist-FZO

AH’78-SV Baarn

Achterveld-De Posthoorn

Cobu Boys-FC Driebergen

HVC-Musketiers

Odijk-Veenendaal

15.00 uur

SEC-Bunnik’73

Vijfde klasse D:

14.00 uur

Aurora-Schalkwijk

14.30 uur

SVP-DVSA

Faja Lobi KDS-SVF

Patria-VOP

SVMM-Austerlitz

’t Vliegdorp-HDS

Zondag 19 november

Vierde divisie A:

14.00 uur

Purmersteijn-Hoogland

Vierde divisie D:

14.00 uur

Heino-Longa’30

MASV-TVC’28

Eerste klasse G:

14.00 uur

WSV-Duno D

Tweede klasse B:

14.00 uur

SDO-Hooglanderveen

SO Soest-VFC

FC Abcoude-Roda’23

Sporting Martinus-SDZ

DCG-DSOV

De Meer-ZSGOWMS

14.30 uur

Antibarbari-BVC Bloemendaal

Derde klasse C:

14.00 uur

Sporting’70-TABA

ROAC-Swift

FC Aalsmeer-Roda’46

14.45 uur

APWC-AFC Quick 1890

DIOS-WVHEDW

SMVC Fair Play-KDO

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Amersfoort wil nú oplossing dakloze arbeidsmigranten uit Bunschoten: ‘Word er bijna beetje emotioneel van’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 04:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 564 words

**Byline:** Johan Hardeman

**Body**

Amersfoort heeft te maken met een nijpend tekort aan opvangplekken voor daklozen. Eén van de oorzaken is de toeloop van Poolse arbeidsmigranten die op straat zijn gezet in Bunschoten. Wethouder Micheline Paffen (Zorg) wil nu dat de gemeente Bunschoten in actie komt. Ook daar zien ze het probleem. ,,Mensen worden bijna als grofvuil naar buiten gezet.”

Het aantal daklozen in Amersfoort is de afgelopen tijd sterk gestegen. Dat zijn onder meer daklozen die vanuit Utrecht komen omdat daar de regels strenger zijn geworden. Maar er zijn ook mensen zonder dak boven hun hoofd die uit omliggende gemeenten komen. Bunschoten werd dinsdag tijdens een raadsvergadering specifiek genoemd door CDA-wethouder Micheline Paffen.

,,Hier komen veel daklozen vandaan”, zei ze. Dat komt doordat er in de (vis)industrie van Bunschoten veel gebruik wordt gemaakt van buitenlandse arbeidsmigranten. ,,Maar als er om wat voor reden dan ook een probleem ontstaat, zijn die mensen niet alleen hun werk, maar ook hun woning kwijt.” Dat komt doordat bedrijven die arbeidsmigranten inhuren vaak zowel voor het werk als voor de huisvesting zorgen.

Afspraken met bedrijven zijn hard nodig

Paffen heeft nu op actie aangedrongen bij haar collega-wethouder Peter van Asselt in Bunschoten. Ze wil dat deze problemen worden aangepakt. ,,Ik heb hem gevraagd of hij met werkgevers in Bunschoten afspraken wil maken, zodat er baanzekerheid met een slaapplek aanwezig is. En als er geen baanzekerheid meer is, dat er goed gezorgd wordt dat mensen teruggaan naar hun eigen land.”

Ze benadrukte dat Amersfoort nu steeds met de gebakken peren zit als arbeidsmigranten in Bunschoten op straat worden gezet. Amersfoort is namelijk verantwoordelijk voor de opvang van daklozen in de regio. Overigens bestaat de daklozenpopulatie uit allerlei soorten mensen. Bijvoorbeeld met psychische klachten, verslaving, migranten zonder verblijfsvergunning of mensen die hun huis kwijt zijn door scheiding of ontslag.

Wethouder zichtbaar geraakt

Dat neemt niet weg dat ook de gemeente Bunschoten inziet dat er problemen zijn met ontslagen arbeidsmigranten. Wethouder Van Asselt (Zorg, CDA) gaf vorige maand toe dat Amersfoort stelde dat Bunschoten ‘zo’n beetje hofleverancier van daklozen begint te worden’. ,,Het zijn er nu tien in Amersfoort, in de opvang of op straat. Het zijn zonder uitzondering Poolse arbeidsmigranten.”

Van Asselt was zichtbaar geraakt door de situatie. ,,Om wat voor reden dan ook zijn deze mensen bij onze werkgevers niet meer welkom. Ze zijn uit hun werk en woning gezet. U hoort aan mijn stem dat ik er bijna een beetje emotioneel over word. Ze worden bijna als grofvuil naar buiten gezet. Amersfoort moet opvang regelen voor die mensen. Maar Amersfoort geeft aan dat daar grenzen aan zijn.”

Hotels en campings

Als gevolg van de toename van daklozen vangt Amersfoort nu niet alleen mensen op in de reguliere opvanglocaties, maar ook in hotels en op campings. Zoals al veel langer gebeurt, worden er door hulpverleners zeer sporadisch tenten uitgedeeld aan daklozen, die niet in de opvang kunnen en willen slapen. Bijvoorbeeld mensen die kampen met psychische problemen en liever buiten slapen dan in een drukke en overvolle opvanglocatie.

Volg AD Amersfoortse Courant nu ook via WhatsApp! Tip: zet rechtsboven de meldingen aan voor het laatste nieuws. Meer weten? Lees hier alles over WhatsApp-Kanalen en hoe je ze gebruikt.

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**Zoektocht naar nieuwe burgemeester Voorne aan Zee begonnen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 06:42 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 327 words

**Byline:** Gert Onnink

**Body**

Burgemeester Peter Rehwinkel zit nog geen jaar in Voorne aan Zee of de fusiegemeente is al weer druk bezig met het vinden van een opvolger. De vacature voor de post wordt op 15 januari 2024 gepresenteerd in de Staatscourant. Kandidaten kunnen zich dan melden. De installatie zou nog voor het zomerreces moeten zijn.

Waarnemer Rehwinkel is aangesteld voor een jaar, maar liet al vaker weten dat hij waarschijnlijk langer in Voorne aan Zee actief zal zijn. Het voormalige PvdA-kamerlid uit Amsterdam reist heen en weer, maar verblijft ook geregeld in zijn tijdelijke gemeente.

De zoektocht naar een nieuwe, kroonbenoemde burgemeester is inmiddels aan de gang. Dat gebeurt onder leiding van een vertrouwenscommissie met fractievoorzitters uit de gemeenteraad, de griffier, de gemeentesecretaris en een wethouder.

De zoektocht naar de opvolger van Rehwinkel begint met het maken van een profielschets door de gemeenteraad. Daarin staat welke verwachtingen Voorne aan Zee heeft van de nieuwe burgemeester en over welke eigenschappen en vaardigheden de kandidaat moet beschikken. Ook wordt aan inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden in Voorne aan Zee om input gevraagd.

Sinds woensdag staat een vragenlijst (www.voorneaanzee.nl/onzeburgemeester) online, die tot 6 december kan worden ingevuld. De gemeenteraad zal op 9 januari 2024 de profielschets vaststellen en aanbieden aan de Commissaris van de Koning. De verwachting is dat een voordracht nog voor het zomerreces kan worden gedaan, gevolgd door de installatie van de nieuwe burgemeester.

Volg AD Rotterdams Dagblad nu ook via Whatsapp! Tip: zet rechtsboven de meldingen aan voor het laatste nieuws. Meer weten? Lees hier alles over Whatsapp-Kanalen en hoe je ze gebruikt.

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:** November 16, 2023

**End of Document**



**Bankier moet op klimaatrisico's letten, vindt ECB**

de Volkskrant

16 november 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Economie; Blz. 20

**Length:** 321 words

**Byline:** DAAN BALLEGEER

**Body**

Bankiers die klimaat- en milieurisico's bij hun klanten onvoldoende doorgronden, zijn niet geschikt voor hun beroep, waarschuwt de Europese toezichthouder Frank Elderson. Hun banken kunnen bovendien boetes verwachten.

Banken moeten volgens Elderson, directielid van de Europese Centrale Bank (ECB), 'praten met hun klanten om een goed begrip te krijgen van hoe deze bedrijven worden geraakt door de klimaat- en milieucrisis, hoe zij de gevolgen zullen verzachten en zich eraan zullen aanpassen'. Banken die dat niet doen, zien potentiële risico's op hun balans over het hoofd, zegt Elderson.

Hij uitte zijn waarschuwing bij een symposium van de Belgische werkgeversorganisatie VBO, mede georganiseerd door Europees Parlementslid Paul Tang (PvdA). Dat was bedoeld om de stand van zaken te schetsen van de Europese queeste om het financiële stelsel te verduurzamen. Volgens Elderson lopen de banken achter op wat nodig is. Drie jaar geleden heeft de ECB de banken verteld dat zijn hun impact op de klimaatverandering in kaart moeten brengen, en dat ze de risico's die ermee gepaard gaan, moeten minimaliseren. Dat moet uiterlijk tegen eind 2024 zijn gebeurd.

De vooruitgang is weinig bemoedigend, aangezien veel banken afgelopen maart niet zijn geslaagd in het bereiken van tussentijdse doelstellingen. De toezichthouder is bereid om de stok ter hand te nemen, liet Elderson blijken. Als banken niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, krijgen ze een deadline waarbinnen de tekortkomingen moeten zijn weggewerkt. 'Als dat daarna niet is gebeurd, zullen ze dagelijks een boete moeten betalen tot het in orde is gebracht.' Elderson vroeg zich opvallend scherp af of bankiers die de ECB-richtlijnen niet volgen wel geschikt zijn voor hun beroep. Dat is een belangrijke waarschuwing, want de ECB toetst als toezichthouder bankbestuurders. Wie die test niet doorstaat, kan niet aanblijven.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 20

**Graphic**

ECB-directielid Frank Elderson.

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**Honderden snellaadstations erbij in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht**

Trouw.nl

16 november 2023 donderdag 01:56 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 367 words

**Byline:** ANP

**Body**

In Noord-Holland, Flevoland en Utrecht worden de komende zeven jaar tot zeshonderd snellaadstations aangelegd. Dat is geregeld in één aanbesteding.

Het is voor het eerst dat gemeenten in Nederland een gezamenlijke aanbesteding voor snelladers hebben gedaan. Ruim driekwart van de 74 gemeenten in de drie provincies bundelden hiervoor hun krachten, meldt de provincie Noord-Holland. Shell Recharge, TotalEnergies en NXT 50five gaan de snelladers plaatsen, beheren en exploiteren.

Gemeenten hebben 176 locaties aangewezen waar snel kan worden gebouwd, zowel op strategische locaties buiten de bebouwde kom, maar ook bij winkelgebieden, sportcentra en bedrijventerreinen. De brede samenwerking moet ervoor zorgen dat de snellaadplekken goed zijn gespreid. Elektrische rijders kunnen de eerste nieuwe snelladers medio volgend jaar gebruiken. Momenteel is er maar één publiek snellaadstation in de drie provincies.

Op locaties waar sprake is van verstopping van het energienet nemen de drie bedrijven die de aanbesteding hebben gewonnen technische maatregelen om het snelladen toch mogelijk te maken, bijvoorbeeld met batterijkasten. De tarieven gaan variëren. Tijdens daluren of als er veel zonne- en windenergie wordt opgewekt, is laden goedkoper. De prijs is te zien via een app en op een scherm bij de snellader.

“Samen realiseren we zo een hoogwaardig en toegankelijk basisnetwerk van publieke snelladers”, zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Jeroen Olthof (mobiliteit, PvdA). “Dat is precies waar met de groei van het elektrisch rijden steeds meer behoefte aan is.” Olthof wijst erop dat een explosieve groei van elektrisch rijden wordt verwacht, die gepaard gaat met een sterk toenemende vraag naar snellaadpunten. “Op die verwachte groei spelen we in. En daarom hebben de aanbesteding ook niet aan slechts een partij gegund, maar aan drie. Zo spreiden we het risico en stimuleren we een gezonde marktwerking.”

Lees ook:

Fastned wil komende jaren honderden snellaadstations openen

De uitbater van laadstations voor elektrische auto’s Fastned wil voor eind 2024 zijn netwerk hebben verdubbeld tot ten minste vierhonderd stations. Voor het eind van 2030 zouden er in Europa duizend Fastned-locaties moeten zijn.

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Ian Maatsen snakt bij Chelsea naar minuten, die hij bij Jong Oranje wel krijgt: ‘Hier kan ik lekker spelen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

16 november 2023 donderdag 02:14 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 882 words

**Byline:** Johan Inan

**Body**

Ian Maatsen is de grote blikvanger wanneer Jong Oranje vanavond tegen Gibraltar en Zweden (maandag) de foutloze EK-kwalificatiereeks wil doortrekken. Met dank aan zijn titel met Burnley, ijzersterke voorbereiding bij Chelsea en een eerste oproep voor het Nederlands elftal.

Van de hectiek van Londen naar de serene rust in hotel Oud London in Zeist: Ian Maatsen (21) kan bij Jong Oranje even op adem komen na een knotsgekke week met spektakelstukken tegen negen spelers van Tottenham Hotspur (1-4 winst) en een 4-4 remise tegen treble-winnaar Manchester City. ,,Aan de gelijkmaker in blessuretijd hielden we best een goed gevoel over. Er was veel gezegd over ons, maar ook tegen Spurs lieten we zien dat we op de goede weg zijn”, stelt de in de lobby neergeplofte Maatsen.

De jeugdinternational beleefde ook de wedstrijd tegen Spurs, waarin de VAR voor rust maar liefst negen keer werd geraadpleegd, vanaf de bank. ,,Er was elke minuut wel een discussie. Dan keken we op de tablet van de assistent naar al die momenten. Nadat we de 1-1 hadden gemaakt, wist ik dat we er overheen zouden gaan. Van zulke resultaten krijg je als team een boost.”

Hoogtepunten

Maatsen had liever zelf wat minuten speeltijd gehad, maar weet dat kalenderjaar 2023 hem veel heeft gebracht. Sterker nog, die verliep voor driekwart als een droom. Eerst kroonde hij zich als steunpilaar tot kampioen met Burnley. Die club, met manager Vincent Kompany voorop, wilde hem behouden. ,,Dat wist ik, omdat we contact bleven houden. Ik heb eerst gezegd dat ik de voorbereiding bij Chelsea met de nieuwe manager wilde afwachten.”

Dit betekent niet dat ik boos op je ben. We blijven je in de gaten houden

Daar deed Maatsen verstandig aan. Tijdens de US Tour van Chelsea was Mauricio Pochettino vol lof. Naar de pers, en naar de teruggekeerde huurling zelf toen de Argentijn Maatsen apart nam in het snikhete Atlanta. ,,Hij zei: ‘Je hebt alles wat een speler nodig heeft’. We hebben een goede band opgebouwd, ook omdat hij heel open is. Zijn deur staat voor iedereen open om te praten. Hij wil ook van zijn spelers leren en verplaatst zich zoveel mogelijk in hen.”

Maatsen belt Kompany een paar dagen voor het verstrijken van de transferperiode. ,,Ik heb hem eerlijk gezegd dat ik voor mijn kans wilde gaan bij Chelsea. Dat begreep en respecteerde hij helemaal. ‘Dit betekent niet dat ik boos op je ben. We blijven je in de gaten houden’, zei hij. We hebben af en toe nog contact. Vorige maand viel ik in tegen Burnley. Dat voelde heel raar. Mijn vrienden waren ineens rivalen.”

Tegen Liverpool debuteerde Maatsen voor Chelsea, vijf jaar nadat die club hem had weggetrokken uit de opleiding van PSV. Nog zes invalbeurten in de Premier League volgden. Sinds de zomer speelde hij als back, middenvelder en zelfs als rechtsbuiten. ,,Ik kan overal spelen maar als linksback voel ik me het meest vrij. Dat weet de trainer denk ik ook.”

‘Grotemannenwereld’

Zijn entree en veelzijdigheid vielen ook bondscoach Ronald Koeman op. In oktober debuteerde Maatsen – mede door blessures – in de selectie van Oranje. ,,Een supermooie ervaring, ook al maakte ik geen minuten. Ik ben dankbaar dat ik een inside look heb gekregen in de wereld van grote mannen, met Oranje mocht reizen en land en fans kon vertegenwoordigen. Dat is de droom van iedere jongen.

,,Iedereen was ook heel open”, vervolgt Maatsen. ,,Ervaren spelers als Van Dijk, Blind en De Vrij vingen me goed op, zoals ik bij Chelsea altijd bij jongens als Reece James en Thiago Silva terecht kan. We challengen elkaar veel. Zo word ik steeds volwassener en elke dag beter. Ze zeggen ook dat deze fase van weinig minuten erbij hoort en dat ik trots moet zijn op waar ik al ben gekomen.”

Zijn volgende dromen laten zich raden. ,,Het EK, daar hoop ik natuurlijk stiekem op. Ik denk dat ik me tijdens trainingen ook aardig heb laten zien aan de bondscoach. Ik weet ook dat ik daarvoor meer moet spelen. Ik denk nog steeds dat dat erin zit bij Chelsea. Accepteren is lastig. Als jonge jongen wil je altijd meer. Ik haal vertrouwen uit de woorden van de trainer en ben ready als de kans komt. Ondertussen moet ik alle opties openhouden. Misschien dat ik later lastige keuzes moet maken, maar dan zal de club dat ook wel aangeven.”

Jong Oranje voelt daarom ook niet als teleurstelling, zegt Maatsen. ,,Nee, hier kan ik lekker spelen. Dat ik niet bij het Nederlands elftal zit, daar hoeven we niet iets groots van te maken. Ik ga er hier een leuke week van maken met een mooie, nieuwe lichting waarin we de foutloze reeks tegen Gibraltar en Zweden hopelijk doortrekken.”

‘Haringkoning’ houdt Chelsea in de wacht

Ian Maatsen heeft de optie om zijn komende zomer aflopende contract bij Chelsea te verlengen voorlopig geparkeerd. De Engelse gigant liet in de zomer al doorschemeren met het talent door te willen, maar de Vlaardinger wil de komende maanden eerst afwachten.

De Zuid-Hollandse vissersplaats, waar Maatsen geboren en getogen werd, heeft hem in Engeland de bijnaam ‘haringkoning’ opgeleverd. De linkspoot, die als jeugdspeler ook voor Feyenoord en Sparta uitkwam, lacht: ,,Je hoeft me er niet per se voor wakker te maken, maar ik vind het best lekker. Vroeger at ik als kleine jongen met mijn vader ook altijd een haring op de markt. En als ik nu even in Vlaardingen ben, wil ik het nog wel eens doen.”

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Schrijver Robert Vuijsje brengt ode aan Joodse moeder: ’Zocht toenadering tot moslims’**

De Telegraaf.nl

16 november 2023 donderdag 10:00 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; FRONTPAGE

**Length:** 899 words

**Byline:** Sharon Story

**Dateline:** Amsterdam

**Body**

Ze zag op 12-jarige leeftijd Elvis optreden, ontmoette Marilyn Monroe, zag Malcolm X en Martin Luther King spreken en werkte samen met Otto Frank in het Anne Frank huis. Het leven van de in New York geboren en getogen Sheila Gogol nam onwaarschijnlijke wendingen.

In oktober 2022 overleed ze op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker; ze bleef tot het laatst positief. Robert Vuijsje, schrijver van bestseller Alleen maar nette mensen, schreef een boek over het bijzondere leven van zijn Joodse moeder, Maak de wereld beter. Ook verschijnt op 23 november op NPO2 een documentaire over Gogol.

’Maak de wereld beter.’ De timing van je boek is op z’n minst frappant te noemen.

„In de week dat het boek naar de drukkerij ging, viel Hamas Israël binnen. Het wonderlijke leven van mijn moeder was met hele fijne draadjes verbonden aan de wereldgeschiedenis. De timing is inderdaad cynisch en het zet het boek wellicht in een ander daglicht, maar haar boodschap is actueler dan ooit.”

Hoe is dit boek tot stand gekomen?

„Ik wist natuurlijk dat ze een uitzonderlijk leven had gehad. Na haar overlijden stond ik daar nog meer bij stil; ik wilde het misschien wel optekenen. Maar wanneer iemand overlijdt ondervind je pas hoeveel geregel dat met zich meebrengt. Haar spullen moesten uitgezocht worden en haar huis moest leeg worden gemaakt. De eerste paar weken na haar overlijden was voor schrijven überhaupt weinig ruimte. Uiteindelijk gaf mijn uitgever de doorslag. Ik heb het boek in zes maanden geschreven.”

Op haar sterfbed zei ze: „Laten we dit filosofisch benaderen. Het leven houdt een keer op, wat hebben we ervan geleerd?” Wat was het antwoord op die vraag?

„Tsja, wanneer je sterft of er sterft iemand in je directe omgeving dan komen dat soort cliché-vragen omhoog. Waarom zijn we hier? Het antwoord op die vraag heb ik proberen te vangen in dit boek. Ik geloof niet in een hiernamaals en ik denk dat mijn moeder daar ook niet in geloofde. We zijn denk ik op aarde om bij te dragen aan de wereld en die boodschap geef je door aan je eigen nageslacht wanneer je kinderen krijgt.”

In het boek benoem je meermaals dat kinderen vaak niet dezelfde interesse hebben voor hun ouders als andersom. Daar klinkt spijt in door.

„Dat klopt. De band met mijn moeder was hecht en ik dacht altijd dat ik haar heel goed kende en veel van haar wist. Toch heb ik voor veel kleinere details nooit interesse getoond. Zelf heb ik ook kinderen, dus ik weet hoe het werkt. Als ouders doe je alles voor je kind en ben je geïnteresseerd, maar die vragen krijg je niet of nauwelijks terug. Zo werkt het gewoon. Achteraf gezien had ik gewild dat ik soms meer interesse in haar leven had getoond.”

Sheila Gogol groeide op in New York. Zelf had je er ook graag willen wonen. Hoe heeft Amerika je gevormd?

„Mijn Amerikaanse moeder leerde mijn Nederlandse vader kennen in het toenmalige Joegoslavië, toen ze vanaf Israël naar Europa liftte. Hoewel ik het hartstikke naar m’n zin heb (gehad) in Amsterdam vind ik het soms moeilijk te geloven dat ze niet hebben gekozen voor een leven in New York: de stad van het grootse en meeslepende. Desalniettemin heeft Amerika mij gevormd tot wie ik nu ben, omdat ik er al vanaf kinds af aan veel kom. Ik voel een sterke connectie met het land en voel me Amerikaans zoals andere Nederlanders met een migratieachtergrond zich Turks of Marokkaans voelen.”

Je moeder was in haar leven getuige van verschillende historische gebeurtenissen en ontmoette historische grootheden. Wanneer had je in haar schoenen willen staan?

Vuijsje (lachend): „Nou, ik val op een ander type vrouw maar een ontmoeting met Marilyn Monroe had ik absoluut kunnen waarderen. Het feit dat mijn moeder haar ooit een handje heeft geschud klonk voor veel mensen onvoorstelbaar. Toch is het echt zo: de vader van een klasgenootje van haar was een bekende acteercoach. Via hen ontmoette ze haar.”

Tekst loopt door onder de foto

De roots van de ouders van Sheila liggen onder andere in Oekraïne, Egypte en in het voormalige Ottomaanse rijk. Ze verhuisden (onvrijwillig) van land naar land. Welke invloed heeft dat vele rondtrekken op een mensenleven?

„In extreemrechtse, antisemitische, hoek wordt wel eens geroepen dat Joden geen binding hebben met hun geboortegrond of dat ze zich niet aanpassen aan het land waar ze zijn geboren. Wat hierbij vergeten wordt is dat ze veelal niet vrijwillig van land naar land zwerven; veel Joden doen dat omdat ze op zoek zijn naar een beter leven. Zo vaak verhuizen brengt veel onrust met zich mee. Desondanks woonde mijn moeder zestig jaar in Nederland. Ik denk dat ze uiteindelijk hier haar rust vond.”

Hoe heb je de afgelopen weken, in het licht van de oorlog en het oplaaiende antisemitisme, zelf beleefd?

„Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te weten wat er ging gebeuren na 7 oktober. Je weet hoe Israël in de wedstrijd staat. Dat er zoveel onschuldige burgers sterven is vreselijk tragisch. Ik woon al m’n hele leven in Nederland en heb weinig binding met Israël, maar toch worden veel Joden hier aangekeken op de acties van de Israëlische regering. Het is net zoiets als moslims die hier na 9/11 werden aangesproken op de aanslag aan de andere kant van de wereld. Mijn moeder zat in praatgroepen over de toenadering tussen Joden en moslims. Ik zou willen dat iedereen een beetje meer is zoals zij was: dat we minder denken in (twee)delingen of verschillen en meer in overeenkomsten.”

**Load-Date:** November 16, 2023

**End of Document**



**Spandoeken van BBB met rode verf besmeurd; Partij gaat aangifte doen**

De Telegraaf

16 november 2023 donderdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; Blz. 4

**Length:** 133 words

**Body**

Partij gaat aangifte doen

Den Haag - BBB gaat aangifte doen nu spandoeken van de partij besmeurd zijn met rode verf. De gezichten van Caroline van der Plas en Mona Keijzer zijn onzichtbaar gemaakt en het woord 'bloed' is op de posters gespoten. ,,Wij zien dat als bedreiging en doen aangifte", zegt voorvrouw Caroline van der Plas.

Van der Plas vertelt aan De Telegraaf dat zij ook melding heeft gedaan bij de beveiligingsdienst van de Tweede Kamer. ,,Deze spandoeken staan langs de A12 bij Zevenaar en langs de A12 bij Didam."

Volgens Van der Plas zijn er eerder al spandoeken gestolen en vernield door de gezichten 'eruit te snijden'. ,,Nu doen radicale activisten er nog een schepje bovenop en wordt onze campagneslogan 'iedere dag beter' veranderd in 'iedere dag bloed'."

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**



**Sheila's ongewone leven; Schrijver Robert Vuijsje brengt een ode aan zijn Joodse moeder Sheila Gogol**

De Telegraaf

16 november 2023 donderdag

Amsterdam

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** REGIO; Blz. 5

**Length:** 919 words

**Byline:** Sharon Story

**Body**

Schrijver Robert Vuijsje brengt een ode aan zijn Joodse moeder Sheila Gogol

Ze zag Elvis optreden, ontmoette Marilyn Monroe, zag Malcolm X en Martin Luther King spreken en werkte samen met Otto Frank in het Anne Frank huis. Het leven van de in New York geboren en getogen Sheila Gogol nam onwaarschijnlijke wendingen.

In oktober 2022 overleed ze op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker; ze bleef tot het laatst positief. Robert Vuijsje, schrijver van bestseller Alleen maar nette mensen, schreef een boek over het bijzondere leven van zijn Joodse moeder, Maak de wereld beter. Ook verschijnt op 23 november op NPO2 een documentaire over Gogol.

'Maak de wereld beter.' De timing van je boek is op z'n minst frappant te noemen.

,,In de week dat het boek naar de drukkerij ging, viel Hamas Israël binnen. Het wonderlijke leven van mijn moeder was met hele fijne draadjes verbonden aan de wereldgeschiedenis. De timing is inderdaad cynisch en het zet het boek wellicht in een ander daglicht, maar haar boodschap is actueler dan ooit."

Hoe is dit boek tot stand gekomen?

,,Ik wist natuurlijk dat ze een uitzonderlijk leven had gehad. Na haar overlijden stond ik daar nog meer bij stil; ik wilde het misschien wel optekenen. Maar wanneer iemand overlijdt ondervind je pas hoeveel geregel dat met zich meebrengt. Haar spullen moesten uitgezocht worden en haar huis moest leeg worden gemaakt. De eerste paar weken na haar overlijden was voor schrijven überhaupt weinig ruimte. Uiteindelijk gaf mijn uitgever de doorslag. Ik heb het boek in zes maanden geschreven."

Op haar sterfbed zei ze: ,,Laten we dit filosofisch benaderen. Het leven houdt een keer op, wat hebben we ervan geleerd?" Wat was het antwoord op die vraag?

,,Tsja, wanneer je sterft of er sterft iemand in je directe omgeving dan komen dat soort cliché-vragen omhoog. Waarom zijn we hier? Het antwoord op die vraag heb ik proberen te vangen in dit boek. Ik geloof niet in een hiernamaals en ik denk dat mijn moeder daar ook niet in geloofde. We zijn denk ik op aarde om bij te dragen aan de wereld en die boodschap geef je door aan je eigen nageslacht wanneer je kinderen krijgt."

In het boek benoem je meermaals dat kinderen vaak niet dezelfde interesse hebben voor hun ouders als andersom. Daar klinkt spijt in door.

,,Dat klopt. De band met mijn moeder was hecht en ik dacht altijd dat ik haar heel goed kende en veel van haar wist. Toch heb ik voor veel kleinere details nooit interesse getoond. Zelf heb ik ook kinderen, dus ik weet hoe het werkt. Als ouders doe je alles voor je kind en ben je geïnteresseerd, maar die vragen krijg je niet of nauwelijks terug. Zo werkt het gewoon. Achteraf gezien had ik gewild dat ik soms meer interesse in haar leven had getoond."

Sheila Gogol groeide op in New York. Zelf had je er ook graag willen wonen. Hoe heeft Amerika je gevormd?

,,Mijn Amerikaanse moeder leerde mijn Nederlandse vader kennen in het toenmalige Joegoslavië, toen ze vanaf Israël naar Europa liftte. Hoewel ik het hartstikke naar m'n zin heb (gehad) in Amsterdam vind ik het soms moeilijk te geloven dat ze niet hebben gekozen voor een leven in New York: de stad van het grootse en meeslepende. Desalniettemin heeft Amerika mij gevormd tot wie ik nu ben, omdat ik er al vanaf kinds af aan veel kom. Ik voel een sterke connectie met het land en voel me Amerikaans zoals andere Nederlanders met een migratieachtergrond zich Turks of Marokkaans voelen."

Je moeder was in haar leven getuige van verschillende historische gebeurtenissen en ontmoette historische grootheden. Wanneer had je in haar schoenen willen staan?

Vuijsje (lachend): ,,Nou, ik val op een ander type vrouw maar een ontmoeting met Marilyn Monroe had ik absoluut kunnen waarderen. Het feit dat mijn moeder haar ooit een handje heeft geschud klonk voor veel mensen onvoorstelbaar. Toch is het echt zo: de vader van een klasgenootje van haar was een bekende acteercoach. Via hen ontmoette ze haar."

De roots van de ouders van Sheila liggen onder andere in Oekraïne, Egypte en in het voormalige Ottomaanse rijk. Ze verhuisden (onvrijwillig) van land naar land. Welke invloed heeft dat vele rondtrekken op een mensenleven?

,,In extreemrechtse, antisemitische, hoek wordt wel eens geroepen dat Joden geen binding hebben met hun geboortegrond of dat ze zich niet aanpassen aan het land waar ze zijn geboren. Wat hierbij vergeten wordt is dat ze veelal niet vrijwillig van land naar land zwerven; veel Joden doen dat omdat ze op zoek zijn naar een beter leven. Zo vaak verhuizen brengt veel onrust met zich mee. Desondanks woonde mijn moeder zestig jaar in Nederland. Ik denk dat ze uiteindelijk hier haar rust vond."

Hoe heb je de afgelopen weken, in het licht van de oorlog en het oplaaiende antisemitisme, zelf beleefd?

,,Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te weten wat er ging gebeuren na 7 oktober. Je weet hoe Israël in de wedstrijd staat. Dat er zoveel onschuldige burgers sterven is vreselijk tragisch. Ik woon al m'n hele leven in Nederland en heb weinig binding met Israël, maar toch worden veel Joden hier aangekeken op de acties van de Israëlische regering. Het is net zoiets als moslims die hier na 9/11 werden aangesproken op de aanslag aan de andere kant van de wereld. Mijn moeder zat in praatgroepen over de toenadering tussen Joden en moslims. Ik zou willen dat iedereen een beetje meer is zoals zij was: dat we minder denken in (twee)delingen of verschillen en meer in overeenkomsten."

'Men vergeet dat veel Joden niet vrijwillig verhuizen'

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** November 15, 2023

**End of Document**