

# **Landelijke intocht naar Woerden? ‘Er kleven diverse nadelen aan’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 09:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 476 words

**Byline:** John Lazaroms

**Body**

De politieke oproep van CDA’er Toos van Soest is zeer wel serieus. Zorg ervoor dat Sinterklaas volgend jaar live op de nationale tv in Woerden wordt ingehaald. Maar haar oproep wordt niet overal met gejuich ontvangen. Een enkele lezer stelt dat juist Woerden, waar tot voor kort Zwarte Piet gewoon zwart was, niet nu al in de schijnwerpers moet komen. En een oud-inwoner van Woerden waarschuwt vanuit Gorinchem, waar dit jaar de intocht was, voor de vele nadelen.

Landelijke intocht in Woerden (1)

Een politieke partij wil de volgende landelijke intocht in Woerden houden. Het AD Groene Hart bericht daar positief over. Ik vind die oproep in het herdenkingsjaar van het slavernijverleden onbehoorlijk. Een stad met een sinterklaasorganisatie die tot voor kort nog niet begreep wat discriminatie kan doen met een mens en vrijwel geen afscheid wilde nemen van de zwarte knecht, moet niet wensen nu al volop in de Nederlandse schijnwerpers te komen. Die stad en die organisatie moeten zich eerst nog beter bezinnen. Hoe worden wij echt een waardige representant van de moderne samenleving? Hoe stellen wij inclusiviteit boven marketingbelangen?

Ruud Niewold

Woerden

Landelijke intocht in Woerden (2)

Het initiatief van raadslid Toos van Soest om de landelijke intocht van Sinterklaas naar Woerden te halen is aardig, maar er kleven ook diverse nadelen aan. Als oud-inwoner van deze stad juich ik evenementen voor jong en oud toe, maar als huidige inwoner van Gorinchem kan ik ook over de andere kant meepraten. Het was in de mooiste vestingstad van Nederland één groot feest, dat bezocht werd door een minder groot aantal van tevoren bedachte bezoekers. Daar was vooral het slechte weer debet aan, iets wat je nu eenmaal een jaar voor deze dag niet kunt plannen.

Maar vooral logistiek zijn de uitdagingen groot en niet iedereen was daar echt blij mee. Zo werd de binnenstad daags voor de intocht volledig afgesloten voor auto’s. Er mochten op bepaalde plekken zelfs enkele dagen geen voertuigen meer staan. Op de dag zelf mocht men alleen te voet het centrum in. Post en andere goederen werden niet bezorgd, op rouwkaarten en medische brieven na. En waren bepaalde zones niet toegankelijk. Ondernemers werden hoge omzetten toebedacht, maar achteraf viel dit reuze tegen. Men hoopt nog wat te behalen uit de positieve registratie van de intocht op tv. Immers, Gorinchem is een prachtige stad om ook op andere momenten te komen zien.

Natuurlijk, je kunt Woerden mooi op de kaart zetten. Omdat ook Woerden interessante bezienswaardigheden en een gezellig stadshart heeft. Maar dit alles heeft ook een prijs. Wees jezelf daarvan bewust.

Egbert Egberts

Gorinchem

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 26, 2023

**End of Document**



**Eerste serie ‘stolpersteine’ gelegd in Winterswijk: ‘Je bent pas dood als niemand meer over je praat’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 05:55 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 502 words

**Byline:** Tanja Kits

**Body**

De eerste twintig ‘stolpersteine’ zijn zondag gelegd in Winterswijk bij de voormalige woningen van Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Later volgen nog 300 stenen voor de bijna compleet uitgemoorde Joodse gemeenschap van Winterswijk.

Voor de nabestaanden van de familie Philips was het een emotioneel en gedenkwaardig moment. ,,Maar vooral ook een blije dag. Mijn moeder Pauli Philips heeft de oorlog overleefd door onder te duiken”, vertelt haar zoon René. ,,De rest van haar familie, inclusief haar tweelingzus, is vergast. Mijn moeder heeft na de oorlog nooit meer een woord over haar familie gezegd. Ik denk dat ze haar hele leven wrok heeft gevoeld, of een soort schuldgevoel, dat zij het wél heeft overleefd en haar familie niet. Ze zou ook zeker erg blij zijn geweest met de stolpersteine voor familie.” De moeder van René overleed in 1998.

Mijn moeder Pauli Philips heeft de oorlog overleefd door onder te duiken. De rest van haar familie, inclusief haar tweelingzus, is vergast

De vijf stenen voor de vermoorde familie Philips werden gelegd voor hun toenmalige woonhuis aan de Molenstraat 8. Ook voor de familie De Leeuw zouden tien stenen gelegd worden. Maar dat is uitgesteld omdat de nabestaanden in Israël wonen. In verband met de Gaza-oorlog kunnen zij nu niet naar Nederland komen. Zondag werden bij zes adressen twintig stenen gelegd.

Duitse kunstenaar

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig, die het project van de ‘stolpersteine’ in 1992 heeft bedacht, was zondag aanwezig bij het leggen van de eerste stenen in Winterswijk. Met de struikelstenen (letterlijke vertaling) wil hij de slachtoffers herdenken. ,,Onze missie is de herinnering aan de slachtoffers van het nationaal-socialisme tijdens en rond de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Het zijn niet letterlijk struikelstenen, maar gedenkstenen om voorbijgangers te laten pauzeren en reflecteren. Ik ben hier in Winterswijk omdat er zoveel slachtoffers zijn”, aldus Demnig. In Winterswijk metselde hij zelf de stenen in de stoepen.

In Winterswijk worden de komende vier jaar bij zestig woningen stolpersteine gelegd. Burgemeester Joris Bengevoord: ,,Een paar jaar geleden kwam het onderzoek uit over wat in en na de oorlog met de Joodse panden is gebeurd. Als gemeente hebben we toen een gebaar naar de Joodse gemeenschap willen maken door een bijdrage te geven aan de synagoge. Bovendien hebben wij de bekostiging van de stolpersteine op ons genomen.” Het gaat om een totaalbedrag van 56.000 euro.

Slagersfamilie uit de Goudvinkenstraat

Ook voor de familie Meijler worden op een latere datum stenen geplaatst in de Goudvinkenstraat . In het Nieuwscafé van afgelopen vrijdag vertelde nazaat Mos Meijler (48) het verhaal van zijn familie. Zijn opa Hartog Meijler overleefde de oorlog dankzij onderduiken. ,,Er hadden van mij al veel eerder stolpersteine gelegd moeten worden. Maar ik ben wel blij dat het er nu eindelijk van komt”, zei hij in het Nieuwscafé. ,,Er is een oud Joods gezegde: je bent pas dood als niemand meer over je praat.”

**Load-Date:** November 27, 2023

**End of Document**



**Vuurwerkverbod in Amersfoort: deze straffen riskeer je als je toch vuurwerk afsteekt**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 08:34 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 457 words

**Byline:** Roel Diender

**Body**

In Amersfoort geldt vanaf dit jaar een volledig vuurwerkverbod. Tijdens de jaarwisseling van 2023 naar 2024 mag je in heel de stad geen vuurwerk afsteken. Doe je dat toch, dan riskeer je een boete.

Oliebollen, bubbels en aftellen: dit jaar kunnen we in Amersfoort gewoon oudjaar vieren zoals we gewend zijn, alleen dan zonder vuurwerk. Alhoewel: klein vuurwerk mag wel.

Dit is klein vuurwerk

Op de website van de brandweer lezen we dat knalerwtjes, trektouwtjes en sterretjes iedereen vanaf 12 jaar en ouder het hele jaar door mag afsteken. Die producten valt onder de categorie F1, ook wel kinder- of fop-en-schertsvuurwerk genoemd.

De rest is verboden

Al het andere vuurwerk is dit jaar in Amersfoort verboden om af te steken rond de jaarwisseling. Denk hierbij aan de categorieën F2 (zoals pijlen en cakeboxen), F3 en F4, zoals illegale strijkers en lawinepijlen. Heb je thuis nog wat liggen en twijfel je of je het mag afsteken? Kijk dan naar de code op de verpakking.

Zo hoog zijn de boetes

Steek je dit jaar toch iets uit de categorie F2, F3 of F4 af, dan riskeer je een boete. De boetes beginnen bij 100 euro. Die krijg je als je op straat loopt en vuurwerk bij je hebt of in de auto hebt liggen. Schiet je daadwerkelijk iets af? Dan kun je 250 euro kwijt zijn. Afhankelijk van hoeveel je bij je hebt of afsteekt kan het bedrag oplopen.

Daarbovenop krijg je bij iedere overtreding een aantekening op je strafblad. Dat betekent dus dat je misschien geen Verklaring Omtrent Gedrag meer kunt krijgen. (Bron: Rijksoverheid)

Countdown033

Om toch het jaar knallend af te sluiten, organiseert de gemeente Amersfoort een centraal aftelmoment. Op 31 december klinkt er vanaf 23.00 uur livemuziek op het Lieve Vrouwekerkhof. Vlak voor de jaarwisseling vertellen creatieve makers De Legende van de Drakenstier. En dan 3, 2, 1… Gelukkig nieuw jaar en dansen maar! Tot 01.00 uur vier je samen met jouw vrienden, familie en stadsgenoten feest. ‘Zonder vuurwerk, maar net zo knallend met licht en geluid’, vat de organisatie het samen. Heb je op 31 december al andere plannen? Geen zorgen: de lichtshow wordt op 1 januari herhaald, mét een optocht van de Drakenstier.

Vuurwerkverbod in andere steden

Niet alleen in Amersfoort geldt sinds dit jaar een vuurwerkverbod. In Tilburg, Arnhem en Eindhoven mag er ook geen vuurwerk meer afgestoken worden.

In totaal zijn er nu zestien steden in Nederland waar een vuurwerkverbod geldt. De gemeente Ede, Zwolle en Zutphen melden zeer waarschijnlijk vanaf 2024/2025 een vuurwerkverbod in te stellen. (Bron: rtlnieuws)

Dit is een artikel van indebuurt Amersfoort. 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 27, 2023

**End of Document**



**Dit is hoe de eerste teams uit Bronckhorst dit weekeinde speelden**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 04:27 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 409 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Dit weekeinde werd weer gevoetbald door de clubs uit de gemeente Bronckhorst. In dit artikel volgt een beknopte samenvatting van de diverse gespeelde wedstrijden door de eerste elftallen.

Etten 1 - SSA/SJO Ratti - Socii 1: 7-0

De uitwedstrijd tegen Etten 1 is er voor SSA/SJO Ratti - Socii 1 een geweest om gauw te vergeten. SSA/SJO Ratti - Socii verloor met 7-0. Op dit moment heeft Etten 19 punten en staat op de eerste plaats, terwijl SSA/SJO Ratti - Socii met 6 punten op de negende positie staat. SSA/SJO Ratti - Socii heeft 2 wedstrijden minder gespeeld dan Etten. Etten heeft in de laatste vijf wedstrijden vier overwinningen behaald en één keer verloren, terwijl SSA/SJO Ratti - Socii twee overwinningen en drie nederlagen heeft. Op zondag 3 december om 14.00 uur ontvangt SSA/SJO Ratti - Socii NVC op Sportpark De Eik.

SP Lochem VR1 - ZZC'20 VR2: 0-0

Het publiek is niet getrakteerd op doelpunten in de wedstrijd tussen SP Lochem VR1 en ZZC'20 VR2 in de 4e klasse. De wedstrijd eindigde in een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. Dit betekent dat SP Lochem op de derde plaats staat met 14 punten en dat ZZC'20 de nummer 4 is met 13 punten. ZZC'20 heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan SP Lochem. In de laatste vijf wedstrijden heeft SP Lochem twee overwinningen behaald, twee keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl ZZC'20 drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag heeft. ZZC'20 speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 2 december om 13.00 uur thuis tegen SVO DCS/OBW op Sportpark Pluimerskamp.

NVC 1 - Halle 1: 2-2

NVC 1 en Halle 1 hebben zondag de punten gedeeld in de 5e klasse. Het duel eindigde in 2-2. In de huidige stand heeft NVC 5 punten en staat op de tiende plaats, terwijl Halle met 4 punten op de twaalfde positie staat. In de laatste vijf wedstrijden heeft NVC één overwinning behaald, twee keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl Halle één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen heeft. Op zondag 3 december om 14.00 uur ontvangt Halle SVGG op Sportpark De Meisterskamp.

Verwacht

De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld, de resultaten volgen nog: SVGG 1 - Wolfersveen 1, Pax 1 - SV Basteom 1, HC '03 1 - SC Rijnland 1, SHE 1 - Keijenburgse Boys 1, Columbia 1 - Vorden 1 en Ulftse Boys VR1 - ZZC'20 VR1

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Leon de Winter: ’Ik belandde in het ziekenhuis dat ik ook al in mijn boek had beschreven’; Interview**

De Telegraaf.nl

26 november 2023 zondag 8:04 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** LIFESTYLE; FRONTPAGE

**Length:** 1803 words

**Byline:** Marie-Thérèse Roosendaal

**Body**

Met de verschijning van zijn jongste boek, Stad van de honden, maakt Leon de Winter ook vijftig jaar schrijverschap vol. „In alles zit een verhaal”, is zijn motto. Een halve eeuw al en dat is volgens hem nog maar het beginnetje. De romanschrijver, woensdagcolumnist van deze krant en patatboer is onderweg naar onsterfelijkheid. Met een knipoog, dat wel.

Met twee krukken beweegt Leon de Winter zich voort door de huiskamer in Bloemendaal. „Rechtop!” corrigeert echtgenote Jessica Durlacher verbaal zijn kromme ruggengraat. Met direct effect. Moeizaam geschuifel is het, zo op het oog, maar de 69-jarige schrijver is enthousiast over de stapjes voorwaarts in het genezingsproces van zijn kuitbeenbreuk.

Eind september werd hij onderuit gereden door een elektrische step in Tel Aviv waar hij verbleef om zijn roman Stad van de honden te schrijven. „Om zeven uur ’s ochtends reed ik op mijn fiets op het fietspad, het stepje knalde me met een vaartje van vijftig, zestig kilometer per uur omver. En daar lag ik.”

Had hij echt nét, heel profetisch, de ergernis beschreven van zijn romanpersonage, neurochirurg Jaap Hollander, die telkens ’oudezakkerig’ te laat opzij sprong voor die elektrische ’klotestepjes’.

„Zo belandde ik in het ziekenhuis dat ik ook al in mijn boek had beschreven. Daar was ik geweest, voor een beschrijving had ik er door de hal en gangen gedwaald, al was ik natuurlijk niet in de behandelkamers en ziekenzalen geweest. Ineens haalde ik mijn fictie links in en lag ik in de röntgenkamer.”

Toen u aan uw roman schreef, was de laatste ellende in en rond Israël nog niet aan de gang, maar u laat hoofdpersoon Jaap vanuit dat land een cruciale rol in de wereldvrede spelen. Wat een timing. Beschikt u over zelfvervullende voorspellende gaven?

De Winter lacht. „Sterker nog, het verhaal leefde al in 2014 in mijn hoofd, maar het idee was verder dan ikzelf. Ik moest er nog naartoe leven, kon me nog niet helemaal aan het hoofdpersonage overgeven, een neurochirurg kon ik nog niet aan. Dat vergt emotionele overmoed.”

Al die negen lange jaren huisde professor Jaap Hollander in uw hoofd?

„Op een laag pitje, nu en dan laaide het vuur even op en was hij er opeens weer. ’O ja, met hem moest ik nog iets doen’. Weg was hij nooit. Ik draaide om hem heen, verzamelde kennis en materiaal. Eind vorig jaar kon ik hem niet meer negeren. Ik was sterk genoeg om eventjes hersenchirurg te durven zijn en met hem door zijn wereld te stappen.”

Om deze roman te creëren, ging u in uw eentje naar Tel Aviv. Schrijft u altijd in volstrekte afzondering?

„Ja, als ik een boek schrijf, heb ik daar voor honderd procent de focus op en bestaat er niets anders. Dan leef ik als een monnik en ben ik nauwelijks aanspreekbaar, daarom kan ik ook niet thuis zijn. Ik schrijf minimaal 1200 woorden per dag, dat geeft me het ritme dat tot concentratie leidt. Ik benader mijn personages met respect. Tijdens het schrijven ben ik aan het oproepen. Ik praat hardop, zeg wat ze zeggen zodat de dialogen natuurgetrouw worden. Ik maak bewegingen, doe de gebaartjes.”

Een meedraaiende camera in uw werkkamer zou een knaller van een docusoap opleveren, meneer De Winter! Goed idee?

„Natuurlijk niet! Haha, kijkers zouden denken dat ik doorgedraaid ben, een krankzinnige die moet worden opgenomen.”

De bundel ’Over de leegte in de wereld’ uit 1976 staat te boek als uw debuut. Hoe is dat te rijmen met het jubileum van vijftig jaar schrijverschap?

„Dat had ik niet zelf bedacht, maar de uitgeverij zei het en het klopt. Op mijn negentiende schreef ik een prijswinnende novelle. Het origineel heb ik niet meer, maar uit de losse pols: het was een dystopisch verhaal over een virus. De boel is helemaal ingestort, groeperingen willen de wereld verbeteren en ze zoeken een schrijver die hun werk gaat vastleggen. Achteraf gezien lijkt dit waanzinnig profetisch, maar in die jaren waren er veel van deze apocalyptische romans.”

Heeft die novelle het zaadje voor het schrijverschap geplant?

„Het gaf de doorslag. Ik had jaren geworsteld of ik muzikant moest worden – ik was een goede, klassiek geschoolde gitarist – of schrijver. Maar ik bedacht dat ik ook een normaal vak moest hebben, want een boterham verdienen lukte natuurlijk nooit als schrijver... Dus meldde ik me aan bij de Filmacademie in Amsterdam.

Film begint altijd met een script, dus ook met schrijven en dat lag dicht bij mij. Op mijn 22e verscheen mijn eerste boek, ik had het geluk dat een uitgever het herkende en erkende. Toen schreef ik, boeken, films, tv-series en stukjes voor de krant.

Dat laatste kost me steeds meer aandacht en tijd. Voor het weekeinde denk ik al na over de column die er woensdag in staat. Ik moet veel opzoeken, soms begin ik op zondag met een eerste versie en dan ben ik dinsdag tien, vijftien versies verder. Allemaal te lang. Achthonderd woorden, de hoofdredactie is onverbiddelijk, meer krijg ik niet. Ter vergelijking: een roman beslaat 80.000 woorden.

De column is een indikkingsproces totdat ik eindelijk heb wat ik wil zeggen zonder misverstanden op te roepen. Al roept het altijd wel weerstand op, maar dat hoort erbij. Ik maak me er nooit van af met een stukje van ’ach, nou ja’. Ik neem de lezer serieus, hij heeft recht op mijn inzet. Met wat geluk lever ik een bijdrage aan het debat. We leven in virulente tijden met heel veel verwarring, dan is het fijn om een pad door de jungle te banen, dat ik een ontbrekende stem toevoeg.”

Wat doet de column voor uzelf?

„Het scherpt mijn denken, het dwingt me een helder beeld te vormen. De ene na de andere zin voert mij tot een conclusie of standpunt. Aha, zo zit het, dát vind ik.”

Het is zelden lichtvoetig of doordrenkt van zelfspot of gelardeerd met groteske overdrijvingen. Is een columnist niet op zijn sterkst met humor als wapen?

„Een dansend stukje vol ironie zit er in deze tijd vol antisemitisme niet in. Alles wat we van de geschiedenis hebben geleerd, staat op z’n kop. Duizenden vullen de straten, zwaaien met vlaggen, scanderen absurde leuzen. Dat kleine groepje haalt informatie uit eenzijdige, totaal verziekte bronnen, TikTok en Al Jazeera, en wij kunnen ze niet bereiken. Die explosie van haat heeft zich buiten ons zichtveld decennialang opgebouwd en geeft een fundamentele tweedeling van de samenleving. De grote meerderheid wil niets van dat inhumane en verwerpelijke lawaai weten.

Dat dit leeft, verrast me niet, de openbaarheid ervan wel. Tot voor kort getuigde het van slechte smaak om je zo te uiten, die terughoudendheid is weg bij een bizarre eenheid van jonge idioten en mensen met een migratieverleden. De onnozelen hebben geen idee waar ze voor pleiten, want daarin is namelijk geen plaats meer voor hen. Ze zijn gemanipuleerd door jihadisten die de samenleving met haar goddeloze vrijheden kapot willen maken. Ze willen vrijheidsstrijders zijn, dus doen ze een sjaal om, leren twee, drie slogans uit hun hoofd en brullen die over straat. Van de rivier tot de zee... In een filmpje vroeg een meisje: „Welke rivier is dat dan?”

Het echoot overal in door, ze zijn strijders voor rechtvaardigheid op elk niveau, tegen alles wat slecht is, tegen kapitalisme, imperialisme, kolonialisme. Ze ageren tegen het gebruik van fossiele brandstoffen en alles wat ze dragen, inclusief het regenpak, is gemaakt van olie.”

U heeft uw vingers blauw getypt om voor antisemitisme te waarschuwen. Maakt dit u moedeloos en pessimistisch?

„Ik denk alleen: kom op, stukjes tikken! Wij zijn de winnaars van de menselijke geschiedenis, de meest bevoorrechte generatie, we kennen het enorme voorrecht dat we dingen kunnen doen die we leuk vinden en die niet strikt noodzakelijk zijn om te overleven.”

Zo heeft u zich jaren vastgebeten in de ontwikkeling van koolhydraat-arme friet die uiteindelijk nog in de supermarkt lag ook. Waar komt die ondernemingslust vandaan?

„Als je ergens in gelooft, is niets te krankzinnig, verreikend of onmogelijk. Ik wilde weten of hetgeen ik in mijn hoofd had, kans van slagen had in de grotemensenwereld. Kon ik als loslopende gek iets aan een wereldomspannende industrie toevoegen? Met mijn neef, hartchirurg, dook ik erin. Low carb friet, iedereen verklaarde ons voor gek! Dus deed ik dingen die ik nooit had gedaan en natuurlijk lag ik wakker. Maar ik overtuigde financiers met mijn overtuiging,: ’Het is jullie stuivers waard’. Ik hoorde mijn vader, oud-ijzerhandelaar, in mezelf.

Zeven jaar zonder literaire concentratie, boeken schoten erbij in, zeven jaar van testen, testen, testen. Dat mag van Jessica niet meer in de keuken. Sta ik buiten onder een afdakje. Moeizaam was het, maar ik kon geen streep onder deze intrigerende puzzel zetten. Je bent frietrevolutionair of niet!”

En tadááá, daar was het: Leon&León!-friet. Maar het ligt nergens meer in de schappen?

„Nu even niet te koop, maar we gaan ze weer maken. Helemaal weg zijn we niet. Stap in het vliegtuig naar een vakantiebestemming en je eet aan boord Fries in the Skies die ik samen met mijn zoon heb ontwikkeld. Vliegtuigfriet, in negentig seconden van ingevroren naar heet en knisperig. Zonder ook maar een drupje olie, met hete lucht, in de lucht! Dát is nog eens fastfood!”

Op zijn lijstje staat ook nog een megalomaan pretpark, begroot op anderhalf miljard euro. „Daarvoor moet ik nog even een Arabische prins aanspreken! Ja, waarom niet? Maar het is niet alleen lichtzinnigheid, ik wil ook een remedie ontwikkelen tegen tinnitus, die hinderlijke oorpiep. Heb ik ook, opgelopen in mijn jeugd door versterkers en mijn elektrische gitaar. Ik heb één keer meegemaakt dat het weg was en ik weet waarom. Als ik dat kan herhalen...”

„Ik kan goed overweg met mijn piep. Nu we erover praten, hoor ik hem, zo meteen denk ik hem weer weg. Daar zit een verhaal in. Ach ja, in alles zit altijd een verhaal, met een begin, een middenstuk en een eind. Dat frietboek schrijf ik ook nog. Alleen is Jaap nog een beetje bij me; pas als hij weg is, is er ruimte voor een nieuw boek. Dat is al bedacht, acht staan er nog op mijn lijstje, en daar komen zo weer twee, drie onderwerpen bij, een kwestie van blijven ademen.”

Met al die romans op stapel, een frietboek en een tinnitus-publicatie moet u wel tijd van leven hebben...

„Voor de komende vijftig jaar heb ik genoeg ideeën. Ik ben een vooruitgangsoptimist, ik geloof dat we aan de vooravond van een ongelooflijke eeuw staan. Dat we nog meer te weten komen over onze plek in het universum, hoe we ziektes kunnen bestrijden, hoe we zo oud mogelijk kunnen worden. Pijn en lijden verlichten, dat is de essentie. Tweehonderd jaar geleden was ik met mijn beenbreuk voorgoed kreupel geweest. En we staan nog maar aan het begin! De Amerikaanse futuroloog en visionair Raymond Kurzweil, een heel ontroerende man, heeft, als het klopt, een miljard dollar van Google gekregen om de dood op te lossen.”

Onderweg naar onsterfelijkheid?

„Ik wil oud worden en alles meemaken. Heel oud. Zonder krukken!”

**Graphic**

Image, „Met de oorpiep kan ik goed overweg”, paul tolenaar

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Varkensboer Van 't Hof redt WVV’67 met hattrick in het laatste kwartier: ‘Het geloof kwam terug’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 05:41 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 438 words

**Byline:** Paul Withagen

**Body**

Koploper Hoeven wint moeizaam met 0-1 van Hulsterloo. Sprundel dacht de buit binnen te hebben bij een 3-0 voorsprong, maar met een hattrick van Sander van 't Hof keerde de wedstrijd zich volledig, 3-3. DSE hield één punt over aan het bezoek bij De Markiezaten: 2-2. Grenswachters pakte een 0-2 overwinning uit bij Philippine. RSV moest zijn meerdere erkennen in Clinge en verloor thuis met 3-1.

Hulsterloo - Hoeven 0-1 (0-0). 0-1 Rick Braspenning.

,,Pas tien minuten voor tijd konden we het verschil maken. Daarvoor lieten we teveel kansen liggen. Hulsterloo ging de strijd fysiek aan, maar we hebben wel verdiend gewonnen. We zijn deze competitie met één doel begonnen en dat is kampioen worden”, zei Hoeven-trainer Robin Borremans.

Sprundel - WVV'67 3-3 (1-0). 1-0 Joey de Kok, 2-0 Sven Buurstede, 3-0 Justin van Duuren, 3-1, 3-2 en 3-3 Sander van 't Hof.

,,Dit voelt als een nederlaag. Een kwartier voor tijd staan we nog met 3-0 voor. We hadden de wedstrijd veel eerder op slot moeten gooien. Tot aan de 3-0 was er niets aan de hand”, zei een teleurgestelde Sprundel-trainer Patrick Arnouts.

,,Dit was een terechte uitslag en voor de toeschouwers was dit een leuke pot. Voor ons fijn dat Sander van 't Hof er alsnog drie in schiet. Na de 3-2 kwam het geloof terug", glunderde WVV'67-trainer Ruud Spierings.

De Markiezaten - DSE 2-2 (1-1). 1-0 Jeffrey Franken, 1-1 Bart Naalden , 1-2 Liam de Rijk, 2-2 Alperen Bay.

,,Hoewel er voor beide teams meer had ingezeten, was dit het meest logische resultaat. Ik denk dat een gelijkspel meer dan terecht was”, keek elftalleider Stephan van de Herik van de Markiezaten terug op de wedstrijd.

,,Ik ben tevreden over de inzet. Hoewel we in het begin meteen een doelpunt tegen kregen en weer achter de feiten aanliepen. We kregen allebei de kansen om te scoren. We pakken in ieder geval weer één punt en daar kunnen we verder mee", zei DSE-trainer Marcel Buijnsters.

Philippine - Grenswachters 0-2 (0-0) 0-1 Aysdin, 0-2 Gijs van Landeghem.

,,Een gelijkspel was ook mogelijk geweest op dit zware veld. We kregen genoeg kansen, maar konden pas een kwartier voor tijd via een counter de 0-2 scoren. Leuk voetbal was op dit veld niet mogelijk", gaf Grenswachters-trainer Peter van Oirschot aan.

RSV - Clinge 1-3 (0-2) 1-2 Richard Schijven.

,,Door een onnodige fout achterin komen we op een 0-1-achterstand en lopen we achter de feiten aan. Na de pauze waren we de betere ploeg, maar na de 1-2 kwamen we te snel weer op een 1-3-achterstand. Ik zag in elk geval meer strijd dan afgelopen donderdag. We kregen best veel kansen", analyseerde RVC-trainer Jaimy Wortel de wedstrijd.

Groede - ODIO afgelast

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Als Wilma uit Sibculo haar poortje uitliep, stond ze tussen het vuilnis. Nu is er ingegrepen: ‘Werd tijd’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 10:15 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 479 words

**Byline:** Paulien Plat

**Body**

Het bosje achter mfc De Horst in Sibculo was tientallen jaren lang ‘een oerwoud’, zagen bewoners. Er werden afvalzakken gedumpt, de bomen waren hoog en gevaarlijk, er liep ongedierte en het was er pikkedonker. Nu is er ingegrepen, tot blijdschap van bewoners. En er zijn meer plannen.

,,Zodra het donker werd, was het een onveilige plek. Je zag niks en je struikelde zo over gedumpt vuil’’, vertelt Jo Leune van Plaatselijk Belang Sibculo. ,,Een oerwoud, met hoge, gevaarlijke bomen, ongedierte, bramen en heel veel troep. In het donker durfde niemand er te lopen, omdat je maar 10 of 20 meter vooruit kon kijken.’’

Wilma Platjes kijkt vanuit haar woning tegen het bosje aan. ,,Ik woon hier al 29 jaar, en dit is al tientallen jaren lang het geval. Het werd gebruikt om vuil te dumpen. Van vuilniszakken tot snoeiafval. Het werd niet meer onderhouden. Als ik aan de achterkant van mijn huis de poort uitliep, stond ik er middenin. Het was enorm donker.’’

‘Dat wordt tijd’

Maar dat is nu anders. Het bosje achter multifunctioneel centrum De Horst wordt onder handen genomen. De werkzaamheden zijn al bezig, werklieden zijn bezig met het egaliseren van de grond. Het bosje van Sibculo moet een park worden: daar zetten Platjes en Leune zich al een poos voor in. ,,Dat werd tijd’’, zegt Platjes. ,,Het was echt helemaal niks. De gemeente onderhield het niet. Er was geen zicht op, omdat het achter onze huizen ligt.’’

Afgelopen jaren staken Plaatselijk Belang Sibculo, een groep omwonenden, kinderopvang Blije Voetjes en De Stuw de koppen bij elkaar. Leune: ,,Dit is het enige echte park van Sibculo, mooi centraal. We wonen hier met ruim 1400 mensen, dan is het fijn als mensen op deze plek weer terecht kunnen.’’ Het plan? ,,Er een gezellig dorpsparkje van maken’’, zegt Leune. Met gras, bankjes, veel licht, vernieuwde paden. ,,Want er lag allemaal gebroken asfalt. De omwonenden zijn laaiend enthousiast.’’

‘Zoveel lichter’

En er zijn al verschillende bomen gerooid: er worden in ieder geval twintig zomereiken gekapt. Platjes: ,,Dat is misschien zonde, maar ik merk al heel veel verschil. Het is al zoveel lichter. En van de gekapte bomen worden speeltoestellen gemaakt, waar kinderen op kunnen spelen.’’ De kosten zijn zo’n 60.000 euro, schat Leune in. ,,Uit mijn hoofd hoor, om en nabij. Dat komt uit de zak van de gemeente.’’ In februari of maart moet de boel af zijn, zegt hij. ,,Ik denk dat ik er veel vaker ga komen als het af is.’’

Ondertussen dromen de bewoners verder. Leune: ,,We willen nog een stukje verder kijken als het park klaar is.’’ Platjes: ,,Het volgende project wordt een openluchtpodium, waar kleine groepen kunnen optreden.’’ Leune: ,,De muziekvereniging, de zangvereniging.’’ Platjes: ,,Nu gebeurt dat op de parkeerplaats van De Horst, maar dat past eigenlijk nooit. En dat is ook niet erg gezellig.’’

Leune lacht. ,,Maar goed, het park moet eerst af zijn.’’

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**George Russell stelt tweede plaats Mercedes veilig: ’Maar verwacht dat Red Bull weer stap zet’; Lewis Hamilton vreest aanhoudende dominantie**

De Telegraaf.nl

26 november 2023 zondag 4:13 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



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

**Length:** 466 words

**Byline:** Erik van Haren

**Dateline:** AMSTERDAM

**Body**

Charles Leclerc deed er in Abu Dhabi nog alles aan, maar de Ferrari-coureur kon een derde plaats voor George Russell niet voorkomen. Daarmee haalde de Brit voldoende punten om de tweede plek bij de constructeurs veilig te stellen voor zijn team Mercedes. Het verschil met Ferrari bedroeg uiteindelijk slechts drie punten.

Leclerc gaf Sergio Pérez in de slotfase nog een slipstream en liet de Mexicaan zelfs voorbijgaan, omdat die een tijdstraf van vijf seconden had gekregen na een touché met Lando Norris en daardoor geen bedreiging was. Russell hield de schade echter ook beperkt ten opzichte van Pérez, die na de finish dus terugviel naar plek vier. „Toen ik hoorde van de straf voor Pérez was dit al mijn plan, maar helaas haalde het niets uit”, aldus Leclerc, die zelf uiteindelijk als vijfde is geëindigd in de individuele WK-stand.

Russell was zeer content met de bepaalde tweede plek voor Mercedes, zeker gezien de overmacht van Red Bull en met name Max Verstappen dit seizoen. „Ik ben enorm blij voor de mensen die zo hard werken in de fabriek”, aldus de Engelsman. „Het was voor ons een zeer uitdagend seizoen en ik heb de werknemers daar een paar keer flink teleurgesteld. Ik verwacht dat Red Bull weer een stap gaat zetten richting volgend jaar, maar tijdens de eerste race in Bahrein denk ik ook dat wij er beter voor staan dan aan het begin van dit seizoen het geval was.”

Voor Russell was het pas zijn tweede podiumplek dit seizoen. Het seizoen 2023 gaat ook de boeken in als het jaar waarin er voor de eerste keer sinds 1952 geen enkele zege viel te noteren voor een Engelse coureur of constructeur. Verstappen won negentien keer, teamgenoot Sergio Pérez twee keer en Ferrari-rijder Carlos Sainz zegevierde in Singapore.

Hamilton vreest aanhoudende dominantie Red Bull

Lewis Hamilton vreest dat de dominantie van Max Verstappen in zijn Red Bull voorlopig nog niet afgelopen is. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 sprak zijn zorgen uit na de slotrace in Abu Dhabi. Verstappen boekte zijn negentiende overwinning van het jaar, Hamilton kwam op een achterstand van 44 seconden als negende over de finish in zijn Mercedes.

„Het is voor ons geen geweldig jaar geweest. Er valt niet veel positiefs uit te halen. Ik heb het overleefd, zeg maar”, zei Hamilton op Sky Sports. „Dat Verstappen in zijn Red Bull hier met 17 seconden voorsprong wint, terwijl ze vanaf augustus niets hebben gedaan aan de ontwikkeling van de auto, is zorgwekkend. Ik heb geen idee of we dat gat volgend jaar kleiner kunnen maken, maar het ziet er somber uit.”

Het ooit zo dominante team van Mercedes won dit jaar geen enkele race. Het team stelde in de laatste race nog de tweede plaats in het kampioenschap van de constructeurs veilig, maar wel met minder dan de helft van de punten die Red Bull vergaarde.

**Graphic**

Image, George Russell in Abu Dhabi., ANP/HH

**Load-Date:** November 27, 2023

**End of Document**



**Dit is hoe de eerste teams uit Berkelland dit weekeinde speelden**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 04:26 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 735 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Dit weekeinde werd weer gevoetbald door de clubs uit de gemeente Berkelland. In dit artikel volgt een beknopte samenvatting van de diverse gespeelde wedstrijden door de eerste elftallen.

FC Eibergen VR1 - Witkampers VR2: 13-0

FC Eibergen VR1 is niet gestopt met scoren in de thuiswedstrijd tegen Witkampers VR2 in de 3e klasse en realiseerde een verbazingwekkende 13-0 zege. FC Eibergen staat op de derde plek met 10 punten. Witkampers is de nummer 7 met 0 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft FC Eibergen twee overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl Witkampers vijf nederlagen heeft. Op zondag 3 december om 11.15 uur speelt FC Eibergen bij TVC '28 op Sportpark De Grote Moat.

Sp. Neede 1 - GSV '63 1: 3-1

Sp. Neede 1 is op dit moment moeilijk te stoppen en dat heeft GSV '63 1 zaterdag ook ondervonden op Sportpark 't Haantje. Het duel eindigde in 3-1, waarmee Sp. Neede zijn vijfde winst achter elkaar heeft behaald in de 5e klasse. In de huidige stand heeft Sp. Neede 15 punten en staat op de vierde plaats, terwijl GSV '63 met 12 punten op de achtste positie staat. Op 3 december om 14.00 uur speelt Sp. Neede een uitwedstrijd tegen Sp Rekken op Sportpark 't Asterloo. Die dag speelt GSV '63 in eigen huis tegen Rietmolen op Sportpark De Brouwer.

Haaksbergen 1 - Lochuizen 1: 5-2

Lochuizen 1 moet nog altijd z'n eerste overwinning halen in de 5e klasse dit seizoen. De uitwedstrijd tegen Haaksbergen 1 heeft daar geen verandering in gebracht. Het duel op Sportpark Scholtenhagen VVH eindigde in 5-2 en daarmee heeft Lochuizen al zeven keer achter elkaar niet gewonnen. Haaksbergen staat op de negende plek met 10 punten. Lochuizen is de nummer 13 met 1 punt. Lochuizen heeft 2 wedstrijden minder gespeeld dan Haaksbergen. In de laatste vijf wedstrijden heeft Haaksbergen twee overwinningen behaald en en drie keer verloren, terwijl Lochuizen vijf nederlagen heeft. Op zondag 3 december om 14.00 uur ontvangt Lochuizen DEO op Sportpark Nieuw Olthaar.

VIOS B. 1 - Victoria '28 1: 6-0

VIOS B. 1 behaalde een klinkende 6-0 overwinning tegen Victoria '28 1 op Sportpark De Sonders in de 4e klasse zondag. Met 11 punten staat VIOS B. op de zevende plaats, terwijl Victoria '28 met 4 punten op de veertiende plek staat. In de laatste vijf wedstrijden heeft VIOS B. één overwinning behaald, één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl Victoria '28 één gelijkspel en vier nederlagen heeft. LSV is zondag 3 december om 14.00 uur op Sportpark 't Spolmink de volgende tegenstander voor VIOS B.

Rietmolen 1 - Bredevoort 1: 3-0

Zondag won Rietmolen 1 haar thuiswedstrijd tegen Bredevoort 1 in de 5e klasse. De wedstrijd eindigde in 3-0. Rietmolen staat na deze wedstrijd met 13 punten op de zevende plaats, terwijl Bredevoort op de elfde positie staat met 3 punten. Bredevoort heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Rietmolen. Rietmolen heeft in de laatste vijf wedstrijden twee overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl Bredevoort één overwinning en vier nederlagen heeft. GSV '63 is zondag 3 december om 14.00 uur op Sportpark De Brouwer de volgende tegenstander voor Rietmolen.

FC Eibergen 1 - Sportclub Overdinkel 1: 1-1

Thuisploeg FC Eibergen 1 en Sportclub Overdinkel 1 hebben ieder een punt behaald in hun ontmoeting in de 4e klasse. De wedstrijd eindigde in 1-1. Het was de negende wedstrijd van FC Eibergen en het team is ongeslagen dit seizoen. Op dit moment heeft FC Eibergen 23 punten en staat op de eerste plaats, terwijl Sportclub Overdinkel met 10 punten op de negende positie staat. In de laatste vijf wedstrijden heeft FC Eibergen drie overwinningen behaald en twee keer gelijkgespeeld, terwijl Sportclub Overdinkel twee overwinningen, twee keer gelijkgespeeld en één nederlaag heeft. Dit was het tweede gelijkspel van FC Eibergen dit seizoen. UDI is zondag 3 december om 14.00 uur op Sportpark Wesselerbrink Midden de volgende tegenstander voor FC Eibergen.

Uitgesteld

Voor de volgende wedstrijden zijn nog geen resultaten bekend omdat deze zijn uitgesteld: Ruurlo VR1 - FC RDC VR1

Verwacht

De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld, de resultaten volgen nog: DEO 1 - Sp Rekken 1, Ruurlo 1 - Wijhe '92 1 en FC Trias 1 - Reunie 1

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Zege SP Lochem 3 op Bredevoort 2**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 12:29 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 119 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

SP Lochem 3 heeft Bredevoort 2 met 1-3 verslagen in de 6e klasse op zondag.

Bredevoort staat nu op de zesde plek met 10 punten, terwijl SP Lochem de nummer 5 is met 12 punten. Bredevoort heeft twee wedstrijden minder gespeeld dan SP Lochem. In de laatste vijf wedstrijden heeft Bredevoort drie overwinningen behaald twee keer verloren, terwijl SP Lochem twee overwinningen en drie nederlagen heeft. SP Lochem speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 3 december om 10.30 uur thuis tegen Varsseveld op Sportpark De Elze.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**SP Lochem 5 verslaat FC Eibergen 4**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 02:37 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 136 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

SP Lochem 5 heeft de thuiswedstrijd gewonnen tegen FC Eibergen 4 op zondag in de 6e klasse. De wedstrijd eindigde in 4-0.

SP Lochem staat na deze wedstrijd op de vierde plek met 12 punten, terwijl FC Eibergen 4 op de zevende positie staat met 10 punten. SP Lochem heeft één wedstrijd minder gespeeld dan FC Eibergen. In de laatste vijf wedstrijden heeft SP Lochem drie overwinningen behaald en en twee keer verloren, terwijl FC Eibergen drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag heeft. SP Lochem speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 3 december om 10.00 uur op bezoek bij Rietmolen op Sportpark De Wieken.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**‘Niets brengt mensen zo bij elkaar als samen om iets lachen. Vooral als ze een totaal andere achtergrond hebben dan jijzelf’**

De Volkskrant.nl

26 november 2023 zondag 03:05 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 2518 words

**Byline:** Joris Henquet

**Body**

Als tweede komiek ooit krijgt Trevor Noah dinsdag de Nederlandse Erasmusprijs uitgereikt. In gesprek met de Volkskrant vertelt hij over de waarde van satire, het leven zonder The Daily Show en de oorsprong van zijn optimistische kijk op het leven.

‘Oh, ik mis het zeker om The Daily Show te presenteren’, antwoordt Trevor Noah op de vraag hoe zijn leven eruitziet zonder het satirische tv-programma. ‘Maar ik mis vooral de mensen met wie ik samenwerkte. Veel van hen zijn goede vrienden geworden. Ik mis het ritme en de routines die we samen hadden opgebouwd. Dat zal ik altijd koesteren. Het was een zegen, maar ook een grote verantwoordelijkheid om het programma te presenteren. Om commentaar te leveren op wat er gebeurde in de wereld, en steeds manieren te vinden om met comedy verlichting te bieden bij zwaar nieuws. Dat mis ik absoluut, maar in het leven moet je soms ook iets opgeven om iets nieuws erbij te krijgen. Give a little, get a little.’

Over de auteur

Joris Henquet is theaterjournalist van de Volkskrant. Hij schrijft vooral over cabaret, stand-upcomedy en musical.

De Zuid-Afrikaanse komiek en televisiemaker Trevor Noah (39) bevindt zich in een interessante tussenfase van zijn flitsende carrière in de entertainmentwereld. Van 2015 tot 2022 was hij dagelijks op televisie als presentator van The Daily Show, het hoog aangeschreven satirische programma van Comedy Central, dat qua formule ook als inspiratie diende voor de Nederlandse variant De avondshow met Arjen Lubach. Vanachter zijn desk in de studio in New York bediende Noah een mondiaal publiek met zijn scherpe commentaar op het nieuws.

Maar Noah is ook een wereldreiziger. In september 2022 maakte hij bekend dat hij zou stoppen met The Daily Show, om meer tijd te hebben om te reizen en in het theater te staan met stand-upcomedy.

Als vrolijke onderbreking van zijn nieuwe tournee – vorige week trad hij nog twee avonden op in de O2 Arena in Londen – komt Noah deze week naar Nederland. Dinsdagmiddag krijgt hij van koning Willem-Alexander de prestigieuze Erasmusprijs uitgereikt in het Paleis op de Dam. Daar is een geldbedrag van 150 duizend euro aan verbonden. De jury schrijft over Noah: ‘Met zijn enorme talent voor spottende, talige en verbindende politieke humor handelt Noah volgens de jury in Erasmiaanse geest.’ Rond de uitreiking van Noah staat een randprogramma gepland met optredens van buitenlandse comedians en een interview met Noah in Carré (zie kader).

De Volkskrant sprak Noah vooraf telefonisch, toen de cabaretier op 15 november voor zijn nieuwe theatershow Off The Record in Chicago was.

Na Charlie Chaplin in 1965 is het pas de tweede keer dat de Erasmusprijs aan een komiek wordt uitgereikt. Wat zegt dat voor u over de waarde van comedy en satire in de wereld van nu?

‘Ik ben altijd voorzichtig met het belangrijk maken van comedy en satire. Ik denk niet ze het beste instrument zijn om onderdrukking of autoritaire regimes te bestrijden. Maar satire is wel in staat om iets weg te nemen van de macht van onderdrukkers. Tot mijn genoegen las ik in de geschiedenisboeken hoe Charlie Chaplin met zijn film The Great Dictator uit 1940 echt schade wist toe te brengen aan de façade van Adolf Hitler als een almachtig figuur. Door die film begonnen mensen, ook Duitsers zelf, te zien hoe belachelijk Hitler was. Elke leider blijft toch ook een mens. Comedy en satire kunnen goede instrumenten zijn om daaraan te herinneren.

‘Ook is comedy altijd een soort lakmoesproef. In het algemeen kun je stellen dat hoe meer comedy en satire er is in een land, hoe meer vrijheid en democratie. Als autoritaire leiders aan de macht komen, zie je altijd dat humor en satire de eerste bastions van de vrijheid van meningsuiting zijn die worden ingeperkt.

Dus op die twee vlakken vind ik comedy belangrijk, maar ik zal nooit zeggen dat het ons allerbelangrijkste middel is. Als het al iets is, dan is het een uitvergroting van wat er al gaande is in een land en onder de mensen.’

U wordt geprezen om uw ‘verbindende’ humor. Met uw shows en tv-programma’s brengt u mensen dichter bij elkaar. Is dat uw intentie of meer iets dat vanzelf gaat?

‘Ik vermoed dat het mijn jeugd heeft te maken. Ik groeide op in een gemengde familie in een gemengd land. Daardoor wilde ik altijd dat mensen in dezelfde ruimte om hetzelfde zouden lachen. Dat krijg je niet eenvoudig voor elkaar, maar ik doe er mijn best voor en geniet ervan. Niets brengt mensen zo bij elkaar als samen om iets lachen. Vooral als het gaat om mensen met een totaal andere achtergrond dan jijzelf. Het verbindt je op een betekenisvolle manier, omdat humor vaak een ultieme waarheid bevat. Dat verbindende is een bijproduct van hoe ik in het leven sta, en me door de wereld beweeg.

‘Dat komt allemaal samen in mijn comedyshows. In welk land en in welke stad ter wereld ik ook ben, ik ga altijd op zoek naar een connectie met die inwoners en hun ervaringen. Daarna probeer ik hen te verbinden met mijn eigen wereld, en die van andere mensen. Het is mijn geluk dat ik daarmee een heel divers publiek heb gevonden.’

Het bijzondere levensverhaal van Trevor Noah is inmiddels bekend en schreef hij in 2016 ook op in zijn succesvolle autobiografie Born a Crime - Stories from a South African Childhood. Trevor Noah werd in 1984 geboren in Johannesburg, als kind van een zwarte moeder en een witte Zwitsers-Duitse expatvader. In die jaren van de apartheid was een interraciale relatie nog bij wet verboden in Zuid-Afrika (tot 1985), maar moeder Patricia trok zich daar weinig van aan en kreeg een kind. Met als gevolg dat Noah als kind niet in het openbaar mocht worden gezien met zijn ouders. Hij moest veel binnenblijven in het township Soweto, waar hij werd aangemoedigd veel te lezen en meerdere talen te leren.

Noah maakte mee hoe de apartheid ten einde kwam en hoe Nelson Mandela in 1994 tot president werd verkozen. Als tiener begon hij zich creatief te uiten, eerst als acteur en tv-maker, vanaf zijn 22ste ook als stand-upcomedian. Thema’s als racisme en het koloniale verleden van Zuid-Afrika kregen een plek in zijn shows. Ook zette hij zijn talenknobbel in (Noah spreekt acht talen), net als zijn vermogen om mensen en accenten te imiteren, waaronder de stem van Nelson Mandela. Noah werd beroemd in Zuid-Afrika en verhuisde op 27-jarige leeftijd naar de Verenigde Staten om daar carrière te maken.

Sinds zijn debuut The Daywalker in 2009 maakte Noah als stand-upcomedian elf theatershows. Wereldwijde bekendheid kreeg hij in 2015, toen hij een van de zwaarste en meest begeerde banen binnen de Amerikaanse televisiewereld kreeg. Jon Stewart, toen presentator van The Daily Show, verkoos hem als opvolger. Noah was een totaal andere host dan Stewart, maar vond na een wankele beginperiode zijn plek met de originele blik van de buitenstaander op de Amerikaanse politiek en samenleving. Hij wist ook een jonger en diverser publiek te bereiken.

Noah hield zich staande in de turbulente jaren die volgden, met het presidentschap van Donald Trump, de coronapandemie (hij presenteerde The Daily ‘Social Distancing’ Show vanuit zijn huis ) en de Black Lives Matter-protesten na de moord op George Floyd. Bij zijn afscheid werd hij geprezen om zijn vermogen bij al deze rampspoed optimistisch te blijven en zijn goede humeur te behouden. De comedyrecensent van The New York Times schreef: ‘Hij moet wel de enige politieke komiek ter wereld zijn die na zeven jaar grappen maken over de regering-Trump én een pandemie nog steeds optimisme uitstraalt.’

Deze levenshouding keert ook terug in het rapport van de Erasmusprijs, waar de commissie beschrijft hoe Noah al vroeg in zijn leven werd geconfronteerd met institutioneel racisme en geweld: ‘Vanuit die ervaring treedt hij onrecht tegemoet en toont hij ons de absurditeit ervan; niet met cynisme, maar met de bevrijdende kracht van de lach.’

Hebben uw handen al gejeukt bij nieuwsgebeurtenissen in het afgelopen jaar? Dat u iets kwijt wilde en het grote platform van The Daily Show miste?

‘Door te stoppen wilde ik mezelf vooral een adempauze geven. Toen ik The Daily Show maakte moest ik ook veel zaken missen: tijd doorbrengen met vrienden en familie, naar plekken in de wereld reizen waar ik graag wilde zijn, leren over andere landen en stand-upcomedy doen. Ik vind dat we moeten oppassen dat we niet alleen in één rol in één ruimte bestaan in het leven. Wat ik na The Daily Show vooral niet wilde, was mezelf weer dezelfde hoge werkdruk opleggen.

Sinds een maand maak ik voor Spotify de podcast What Now? with Trevor Noah. Daarin interview ik de mensen die ik graag wil spreken (zoals acteur Dwayne ‘The Rock’ Johnson of filantroop Bill Gates, red.), maar het gaat me vooral om de onderwerpen en thema’s. Ik bespreek wat ik belangrijk vind. Dat kan interessante resultaten opleveren, want bij een podcast heb je meer tijd en ruimte voor nuances. Het past goed bij mijn energie van nu.’

Uw theatershows bevatten veel improvisatie en grappen die op de locatie zijn toegesneden. Is er ook een vast thema in Off the Record?

‘Ik denk dat Off the Record veel gaat over het thema collectieve identiteit. Hoe zien we onszelf en de plekken waar we vandaan komen? En hoe definieert dat ons? Dat heb ik altijd al boeiend gevonden, maar in deze show speel ik veel met dat soort ideeën. Op elke nieuwe plek komen er nieuwe gedachten bij in mijn hoofd.’

Is er plek voor politiek commentaar in het theater?

‘In mijn liveshows bespreek ik alles. De lokale politiek, nationale en internationale politiek. Alles wat er gebeurt in de wereld. Maar het verschil tussen The Daily Show en mijn stand-up is wel dat het niet het enige is waarover ik praat. Ik vertel verhalen en grappen over Zuid-Afrika en mijn familie. Het kan over historische onderwerpen gaan, of het zijn gewoon wat absurde gedachten, het maakt niet uit. Dat is ook wat ik koester aan het theater, daar creëer ik een unieke avond die speciaal is samengesteld voor het publiek van die plek.’

U bracht een optimistische stijl van presenteren bij The Daily Show. Maar heeft u er tijdens die zware jaren ook weleens totaal doorheen gezeten?

‘De coronacrisis was absoluut moeilijk, vooral omdat ik de mensen die dicht bij me stonden niet kon zien. We waren van elkaar gescheiden, moesten vanuit huis het programma maken. We vormden zo minder goed een team. Maar er waren ook sprankjes van hoop. Ik ontdekte ook nieuwe manieren van comedy, dus het heeft mijn horizon ook verbreed. Ik merkte opnieuw dat comedy me altijd helpt als ik in een diep dal zit. Dat vind ik er zo mooi aan. Door comedy kun je perfect uiting geven aan wat je op een bepaald moment doormaakt.’

Wat is uw geheim om optimistisch en positief te blijven?

‘Ik zal eerlijk met je zijn. Ik ben gedoemd om een optimist te zijn, mijn hele leven, omdat ik met optimisme ben geboren. Mijn moeder moest optimistisch zijn over de mogelijkheid te kunnen bestaan in een land waar haar bewegingsvrijheid en haar kansen fundamenteel waren ingeperkt. Mijn volk in Zuid-Afrika moest wel optimistisch blijven om tegen alle verwachtingen in een democratie te kunnen worden. Zuid-Afrika zelf moest wel optimistisch zijn. Het is een land dat was veroordeeld en totaal werd afschreven door de rest van de wereld.

‘Ik ben voorzichtig met uitspraken over waar we zijn als mensheid en waar we moeten uitkomen. Maar ik denk wel dat mijn optimisme voortkomt uit het kijken naar het verleden en dan beseffen waar we nu al zijn. We moeten nooit vergeten dat we al op hoge snelheid vooruit zijn gegaan. Er zijn altijd momenten dat we even terugvallen, maar het houdt me optimistisch dat we al veel obstakels hebben overwonnen.’

De Erasmusprijs wordt dinsdag 28/11 uitgereikt door koning Willem-Alexander in het Paleis op de Dam in Amsterdam.

De Erasmusprijs sinds 1958

De Erasmusprijs is een internationale oeuvreprijs voor personen die een uitzonderlijk belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de cultuur of wetenschap. De prijs bestaat sinds 1958 en ging eerder naar onder andere schrijvers David Grossman en A.S. Byatt, journalist Barbara Ehrenreich en filosoof Jürgen Habermas. Het thema van dit jaar is Lof der Zotheid, naar het boek vol politieke satire van Desiderius Erasmus uit 1509. Trevor Noah is de jongste winnaar ooit, de eerste uit Zuid-Afrika, en het is pas de tweede keer dat een komiek de Erasmusprijs wint.

Activiteiten rond het thema ‘Lof der Zotheid’

- Met zijn wereldwijde doorbraak werd Trevor Noah het boegbeeld van de stand-upcomedy in Zuid-Afrika. In de documentaire You laugh but it’s true uit 2011 is te zien hoe Noah een bezoek brengt aan zijn familie in het township Soweto van Johannesburg. De film schetst een beeld van de beginjaren van Noahs carrière, toen er in Zuid-Afrika nog nauwelijks comedyclubs waren en witte comedians domineerden.

Inmiddels is de comedywereld van Zuid-Afrika groter en diverser geworden. Er is een nieuwe generatie zwarte komieken met geëngageerde shows over racisme en de koloniale erfenis. Dit ‘Trevor Noah-effect’ wordt getoond bij de Comedy Check-In op maandag 27/11 in theater De Kleine Komedie. Twee van de vier stand-upcomedians komen uit Zuid-Afrika: Tumi Morake (foto) en Kagiso Mokgadi. Daarnaast zijn er optredens van Anton Tymoshenko uit Oekraïne en Fabrizio Copano uit Chili. De avond wordt aan elkaar gepraat door de Nederlandse cabaretier Rayen Panday.

- Ook voor iedereen toegankelijk is het interview dat Trevor Noah op dinsdag 28 november geeft aan presentator Humberto Tan in Carré. Tan bevraagt Noah dan over zijn jeugd, zijn carrière en de bevrijdende kracht van humor. Tijdens deze avond is er ook een optreden van het muzikale vrouwenduo Shakuar, dat Afrikaanse en Europese muziekstijlen combineert.

- De Zuid-Afrikaanse comedians Morake en Mokgadi blijven nog even in Nederland, want op woensdag 29/11 spelen zij nog een show in de Rotterdamse comedyclub Haug.

Tijdlijn met vijf beslissende grappen uit de carrière van Trevor Noah

- 28 september 2015 bij zijn eerste uitzending als host van The Daily Show

‘Er was geen Amerikaan beschikbaar voor deze baan. Dus opnieuw wordt een baan die door  Amerikanen is afgewezen opgevuld door een immigrant.’

- 12 juli 2016 in The Daily Show  over de verkiezing van Donald Trump als president

‘Eerder heb ik een item gemaakt waarin ik beweerde dat Trump in feite een Afrikaanse dictator is. En op dit moment moet ik dat misschien terugnemen. Ik denk dat hij erger is.’

- 12 maart 2020 in The Daily Show bij eerste corona-lockdown

‘De Wereldgezondheidsorganisatie heeft corona tot pandemie uitgeroepen. Voor mensen is dat behoorlijk eng, maar vanuit het virus gezien best wel cool: ‘Hé, we begonnen in Wuhan, kijk hoe ver we zijn gekomen!’

- 30 mei 2022 bij optreden White House Correspondents Dinner met president Joe Biden

‘Sinds president Biden is geïnstalleerd gaan we weer de goede richting op in dit land. Alles gaat weer omhoog: de gasprijzen, de huurprijzen, de prijzen van de boodschappen - alles!’

- 9 december 2022 bij zijn afscheidsuitzending van The Daily Show:

 ‘Wees alsjeblieft niet verdrietig om mijn afscheid. Jullie zouden juist blij moeten zijn: de Afrikaanse leider staat op vredige wijze zijn macht af. Dat is nooit een garantie.’

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Filosofiedocent Stine Jensen vraagt zich af: mag je een kwetsende cartoon altijd laten zien?**

Trouw.nl

26 november 2023 zondag 12:18 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 950 words

**Byline:** Ally Smid

**Body**

Hoe voorzichtig moet ik nu zelf zijn, dacht filosoof en docent Stine Jensen na de brute moord op de Franse docent Samuel Paty die een omstreden cartoon in zijn klas liet zien. Ze maakte er een podcast over.

De vierdelige podcast De cartooncrisis begint en eindigt met een moedige Iraniër. Allebei zijn ze naar Nederland gevlucht omdat ze snakten naar vrijheid. En ze durven zich uit te spreken, want niet iedereen wilde meedoen aan deze podcast.

Podcastmaker en hoogleraar publieksfilosofie Stine Jensen spreekt rechtsgeleerde Afshin Ellian aan haar keukentafel terwijl zijn beveiliger op de bank ernaast zit. Alle vrijheid bood Nederland hem dus helaas niet. Al jaren wordt hij streng beveiligd om wat hij zegt en schrijft. In de laatste aflevering komt cartooniste Sanaz Bagheri aan het woord, ook zij heeft met politiebeveiliging te maken gehad. Zij zegt: “Het gaat me niet om de islam. Ik wil een moslimregime kunnen bekritiseren dat fundamentalistisch is.”

Het is een breed palet aan sprekers die Jensen in haar podcast hun ideeën laat ventileren over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting: van cartoonisten als Ruben Oppenheimer en Joep Bertrams tot docenten en religiewetenschappers, helaas geen orthodoxe gelovige. Allemaal naar aanleiding van de moord op geschiedenisdocent Samuel Paty in oktober 2020 in een voorstad van Parijs. Zijn keel werd doorgesneden door een jihadist, omdat Paty een cartoon van de profeet Mohammed toonde tijdens de les. Anderhalve maand geleden werd opnieuw een Franse leraar vermoord, door een oud-leerling.

Stine Jensen (51) was lang universitair docent aan de Vrije Universiteit, haar favoriete college ging over omstreden kunst, spotprenten en literatuur, die ze ook liet zien. Antisemitische spotprenten bijvoorbeeld, om uit te leggen wat antisemitisme is. Ook liet ze haar studenten De duivelsverzen van Salman Rushdie lezen, de roman die hem een eeuwige fatwa vanuit Iran opleverde. Na de dood van Paty werd Jensen voorzichtiger. “Wat als iemand een foto maakt van mij met zo’n omstreden cartoon? Voor die tijd dacht ik altijd: in een educatieve ruimte kan alles. Dat klopt juridisch gezien ook, er mag heel veel.”

Jensens angst voor ophef of erger blijkt niet onterecht. Begin dit jaar werd het contract van een docente aan de Amerikaanse Hamline Universiteit niet verlengd nadat zij tijdens college een kunsthistorische afbeelding van Mohammed had laten zien uit een Perzisch boek. Een moslimstudente deed haar beklag, terwijl de docente hiermee juist wilde aantonen dat een afbeelding van de profeet niet overal in de islam verboden is. In Rotterdam dook een docent onder die in zijn klas een cartoon over Charlie Hebdo had hangen van tekenaar Joep Bertrams. En The Guardian ontsloeg cartoonist Steve Bell wegens vermeend antisemitisme.

“Juist in deze tijd is goed onderwijs over de vrijheid van meningsuiting belangrijk. En ook goed leren kijken: wat zien we eigenlijk?” Want in tijden van crises, zegt Jensen, wordt de identiteit van mensen sterker, verharden groepen zich. “Nu de PVV als overwinnaar uit de bus is gekomen, verwacht ik sterkere polarisatie.”

Aflevering 3 van de podcast is het boeiendst. Daarin laat Jensen haar gesprekspartners vertellen door welke cartoons zij zichzelf beledigd voelen. “Iedereen wordt wel geraakt door iets, en vaak is dat als je ziet dat de groep waarmee je je identificeert stereotiep wordt neergezet.” De vrouwen in de podcast, inclusief zijzelf, wonden zich bijvoorbeeld op over de cartoon van NRC-cartoonist Ruben Oppenheimer waarop Sigrid Kaag als een heks op haar bezemsteel vliegt, en de Australische cartoon waarop Serena Williams met overdreven negroïde trekken is afgebeeld.

Jensen: “Na het kijken naar al die cartoons moest ik mijzelf de vraag stellen: gezien al die gevoeligheden, moet ik dan niet zelf ook empathischer zijn naar bijvoorbeeld gelovigen die zich beledigd voelen? Dan wordt het interessant, als je in de knoop raakt met je eigen gedachten.” Het is cartoonist Oppenheimer die in de podcast een prachtig slotpleidooi houdt voor de waarde van humor, ironie en tegen een stootje kunnen.

Jensen heeft van het maken van de podcast geleerd dat ze meer nog dan ze al deed moet praten met collega-docenten. “Hoe pak jij dit aan, ik twijfel, wat vind jij? En dat je goed moet blijven uitleggen waarom je iets laat zien, wat je doel daarmee is.”

En zelfcensuur? “Die lijkt toegenomen en dat is van de zotte en zorgelijk. Filosoof Soren Kierkegaard zegt terecht: ‘Enige mate van zelfcensuur helpt om goed met elkaar om te gaan en is een vorm van beschaving’. Maar een docent die uit angst iets achterwege laat past een zorgelijke vorm van zelfcensuur toe die de democratie schaadt. Zoals de Britse denker Kenan Malik onlangs schreef: ‘We moeten ons in deze tijd geen zorgen maken om de boeken die geschreven worden, maar om die boeken die niet geschreven worden’.”

De Human-podcast De cartooncrisis van Stine Jensen is vanaf 4 december o.a. te beluisteren via de NPO Luister-app. Een extra aflevering - Cartoongasten - is op 27 december te horen op NPO Radio 1. Daarin neemt Jensen met drie cartoonisten het jaar door.

Lees ook:

Cartoonist Ruben L. Oppenheimer: Ik radicaal? Ik hecht aan mijn vrijheid

Politiek tekenaar Ruben L. Oppenheimer (44), die werkt voor onder meer het AD, NRC en De Limburger, is op zijn hoede. Hij voelt zich alleen staan, vijf jaar na de aanslag op zijn collega’s bij het Franse tijdschrift Charlie Hebdo. ‘De kans dat je met geweld in aanraking komt, is reëel, zegt de politie.’

Abdelkader Benali: ‘Ik ben geen antisemiet, ik heb niets uit te leggen’

De affaire van vorige week rond hem en de 4-mei-lezing gaat over veel meer, zegt schrijver en Trouw-columnist Abdelkader Benali.

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Wie hoopt op een ontbijtje met chocoladeletters en marsepein heeft pech, ook Sint gaat voor een broodje**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 03:09 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 552 words

**Byline:** Kees Klijn

**Body**

KAATSHEUVEL - Denk je aan een sinterklaasontbijt, dan verwacht je op de tafels boterletters, het alfabet in puur en melk. Uiteraard speculaas en schuimpjes. Maar niets van dit al. Toch genoten honderd kinderen zondagmorgen van het ontbijt in Chalet Fontaine. Maar het hoogtepunt was natuurlijk de komst van Sinterklaas.

De kinderen konden broodjes beleggen met kaas, cervelaat- en boterhammenworst, hagelslag, al dan niet gekleurd. Sinterklaas, die rond tien uur zijn opwachting maakte terwijl de gelovigen en hun ouders alvast een bodem legden voor een deel van de dag, vond dat heel normaal. ,,Verantwoord eten, zo hoort het. Jazeker, ik doe het ook. Al kan ik het niet laten om ’s morgens toch een stukje marsepein tot me te nemen.”

Het was opmerkelijk dat Sinterklaas een bezoek aan dit samenzijn bracht. Immers, het is zondag. Zeker voor een bisschop is dat een werkdag. Had hij rond deze tijd niet de Heilige Mis op moeten dragen in de nagenoeg aanpalende Sint-Jan? ,,Had gekund, maar de pastoor vond dat ik bij de kinderen moest zijn. Had hij natuurlijk volkomen gelijk in. Kijk om je heen, hier doe je het toch voor?”

Glunderende gezichten, ogen die vol verwachting naar de goedheiligman opkijken. Broodjes en chocomel zijn vergeten, ze gaan naar hem toe. Een handje geven, wellicht nog even een tip influisteren voor een cadeautje op pakjesavond.

Het is volle bak. Sommige kinderen moesten zelfs worden teleurgesteld. Misschien is het een idee om volgend jaar uit te wijken naar de stoomboot? Sint knikt bedachtzaam. ,,Zou kunnen. Maar dat zullen we eerst moeten bespreken met Stichting Sinterklaas Kaatsheuvel. Hoe heet dat ook alweer? Evalueren, juist.”

Verantwoord eten, zo hoort het. Jazeker, ik doe het ook. Al kan ik het niet laten om ’s morgens toch een stukje marsepein tot me te nemen

Drie jaar geleden zette de stichting dit ludieke ontbijt voor de eerste keer op. Toen voor 25 kinderen, het jaar daarna waren het er veertig. ,,Het groeide zó hard, we konden niet meer terecht bij de Gildebond”, zegt kartrekker Jacco Klijn. ,,Chalet Fontaine benaderd, die stond er meteen open voor.”

Zaterdagavond met een flink stel vrijwilligers de voorbereidingen getroffen, zondagmorgen met zo’n tien roetveegpieten en blanke hulpen van de Sint werden de tafels gedekt. Werkelijk alles is gesponsord. Ook alle knutselspullen. Klijn: ,,Rond elf uur gaan de kinderen kleuren, schilderen. Of spelletjes doen. De ouders kunnen met elkaar kletsen, misschien wel nieuwe contacten maken.”

Maar eerst goed ontbijten. Dana en Dewi doen dat samen met hun vader en moeder. Dana heeft haar bord versierd met pepernoten, gekregen van een pietje. Liggen woelen in bed vanwege de spanning? ,,Nee”, schudt ze. ,,Het is gewoon heel leuk. Ik had ook wel zoiets verwacht.” Vader Johan, afkomstig uit Waalwijk: ,,We waren vorige week naar de lichtjesintocht geweest in Kaatsheuvel. Was heel mooi. Toen zagen we dit voorbij komen op de sociale media, dus ingeschreven. Het is genieten.”

Dat is niet alleen te danken aan het rijkelijke ontbijt. Aan alles is gedacht om de sinterklaassfeer op te roepen. Kapper Piet zorgt voor entertainment, er staat een grote troon voor de gulle gever. Uiteraard omgeven met pakjes. Eén detail klopt niet: de verwijzing vanuit Chalet Fontaine naar Parijs, 467 kilometer. Volgend jaar Madrid van maken.

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**‘Speurneus ’Marïet Blokhuis vanuit de schaduw in de schijnwerpers: ‘Deze zag ik niet aankomen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 11:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 508 words

**Byline:** Engelbert Heideman

**Body**

Om op te vallen heeft ze geen schijnwerpers nodig. En toch stond Mariët Blokhuis afgelopen week vol in het licht. Ze werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Vrijdag zei ze: „Best wa leuk.” Nu het is geland, zegt ze: „Het is hartverwarmend.”

Zij is een Ridder zoals een Ridder moet zijn: een supervrijwilliger met een hart van goud. Wegcijferen voor een ander, zichzelf op het tweede plan zetten; dat is Mariët Blokhuis (68). Thuis, aan de keukentafel aan de rand van Rossum, schenkt ze voor de tweede keer koffie in. Terwijl ze haar verhaal doet.

„Hartverwarmend ja. Als je toch ziet hoeveel moeite mensen voor me hebben gedaan, dat is echt heel bijzonder”, zo blikt ze terug op haar benoeming. Bij het afscheid neemt Mariët buiten plaats op een bankje en draait een shaggie. „Wat ik straks ga doen? Ik denk nog even met de bidprentjes bezig...”

Het is een van de bezigheden die haar ‘van de straat’ houden. Historie en dan met name de oorlog houden haar ook bezig. „Het gaat mij dan altijd vooral om de mensen en de nabestaanden.”

Ze wist niet waar ze moest kijken

Zodoende was ze ook vrijdag 17 november in Denekamp, waar naast het oude stadhuis de deportatie van de Denekampse Joden werd herdacht. In klein gezelschap, acht personen, meer waren het er niet. Daarna een kop koffie en toen werden Mariëts ogen groter en groter. Burgemeester John Joosten nam het woord, ze zag ook de Oldenzaalse eerste burger Patrick Welman zitten, en familie en… „Ik wist niet waar ik moest kijken, ik zag steeds weer iemand anders. Van de toespraak kan ik me weinig meer herinneren. Nee, dit heb ik echt niet zien aankomen.”

Verhaal gaat verder onder de foto

Ze vertelt dan ook over haar zoektocht naar slachtoffers van de oorlog. Om mensen alsnog een gezicht te geven. De twaalfde gefusilleerde op vliegveld Twenthe was daarvan een mooi voorbeeld. „Ik ben een doorzetter. Als ik ergens aan begin, ga ik door. Ik hou niet van half werk. Het is toch prachtig dat zo’n man nu alsnog een naamplaatje heeft gekregen op het monument op het vliegveld?”

Het zijn vaak projecten van de lange adem. Of het nu de sites met oorlogsslachtoffers in Dinkelland en Oldenzaal zijn, het monument voor het dramatische bevrijdingsfeest van Oldenzaal (waarbij 8 mensen om het leven kwamen) of het boek ‘Oorlogskind in Oldenzaal’; Mariët zette zich er vol overgave voor in. „Dingen uitzoeken, ja dat vind ik leuk. Dat is de speurneus in mij.”

48.000 bidprentjes

En dat doet ze nu bijvoorbeeld ook met het project van de bidprentjes. De Stichting Heemkunde in Weerselo verzamelt bidprentjes en digitaliseert ze. Het zijn er nu al 48.000. „Dit wissel ik natuurlijk wel af met andere activiteiten, het moet namelijk wel leuk blijven.”

Blij werd ze een paar dagen na de ‘uitreiking‘ van het lintje van het nieuws dat het monument voor alle oorlogsslachtoffers van Dinkelland een vaste plek krijgt in het gemeentehuis van Dinkelland. „Nu werd het steeds weer even uit de kelder gehaald. Eindelijk krijgt het nu een vaste plek, daar hebben we al vaker om gevraagd. Een hele mooie bonus!”

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Toekomstig advocaat Bruno van den Dungen laat zich steeds meer zien bij CSV Apeldoorn: ‘De aanvallende impulsen heb ik’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 04:33 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 576 words

**Byline:** Glenn Van Der Straten

**Body**

Pas in de absolute slotfase trok CSV Apeldoorn de wedstrijd tegen Bennekom naar zich toe (2-0). Rechtsbuiten Kelly Joao en spits Laurence van den Enk scoorden. Toch kwam het meeste gevaar vanaf links, waar buitenspeler Mehdi Bouhekan en linksback Bruno van den Dungen de laatste weken laten zien steeds beter op elkaar ingespeeld te raken.

Afspraken die op trainingen worden gemaakt tussen Bouhekan en Van den Dungen worden tijdens wedstrijden steeds zichtbaarder. ,,Bijvoorbeeld wanneer Mehdi de bal heeft, dan ga ik eroverheen”, legt Van den Dungen uit. ,,In het begin van het seizoen moesten we wennen aan elkaar. Ik kwam nieuw bij de club, Mehdi nieuw bij het eerste. De afgelopen vier weken staan we telkens basis en dan zie je de samenwerking steeds beter gaan.”

Van den Dungen kwam afgelopen zomer over van de jeugd van Go Ahead Eagles. De achttienjarige linkspoot vertrok vrijwillig bij de Deventenaren. ,,Ik kon het niet combineren met mijn studie rechten aan de Universiteit van Utrecht. Bij Eagles trainde je vier keer per week en daarnaast speelde je een wedstrijd. Mijn studie kost echter ook veel tijd. Ik ben eerstejaars student en wil uiteindelijk advocaat of bedrijfsjurist worden. Tot nu toe is het de beste keus die ik kon maken.”

Positiewisseling

De Apeldoorner begon ongelukkig bij CSV, doordat hij vroeg in het seizoen een hamstringblessure opliep. ,,Eenmaal fit, kwam ik gelijk weer aan spelen toe. We hadden meerdere blessuregevallen, dat was mijn geluk. Ik denk dat ik het tot nu toe aardig invul op de linksbackpositie. In de acht jaar dat ik voor Eagles voetbalde, speelde ik altijd als linksbuiten en het laatste jaar weleens als linksback.”

Mijn broertje en ik zijn geadopteerd uit Congo en hebben geluk met onze superlieve ouders

,,De aanvallende impulsen heb ik. Met de week worden mijn verdedigende kwaliteiten beter. Kan je beide combineren, dan is dat fantastisch. Met mijn trainer Jan Kromkamp heb ik afgesproken dat we voor de linksbackpositie gaan. Bovendien hebben we met Mehdi een gevaarlijke buitenspeler. Het zou zonde zijn hem eruit te halen.”

Kromkamp zal binnenkort een puzzel te leggen hebben. Rob Diderik, normaliter linksachter, verving de afgelopen weken de geblesseerde Yorik Meijer op het middenveld. Als iedereen fit is, is het de vraag of Van den Dungen basisklant blijft. Laatstgenoemde is in ieder geval blij dat Kromkamp kijkt naar kwaliteit, en niet naar leeftijd. ,,Niet iedere trainer durft met jonge jongens te spelen, zeker niet in de defensie.”

Adoptie

Achterin staan er met Pieter van der Straten (19), Ruben Katerberg (19) en Van den Dungen (18) momenteel drie tieners. ,,Dat is een risico dat de trainer neemt. Als het goed gaat zijn de credits voor Jan. Daarnaast is Mehdi ook achttien, hij is een halfjaar jonger dan ik ben. Dus ook de linkerkant is zeer jong.”

Van den Dungen kan iedere week rekenen op de steun van zijn adoptieouders. ,,Op mijn zevende werden mijn broertje en ik geadopteerd uit Congo. Wij mogen van geluk spreken dat we in dit gezin terechtkwamen, we hebben superlieve ouders. Met mijn biologische ouders, twee jongere zusjes en oudere broer heb ik geen contact. In het begin was het moeilijk, maar nu is het goed zo. In Congo is het moeilijk als je veel kinderen hebt, hen goed te onderhouden. De adoptie was dus van alle partijen een bewuste keuze.”

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Zoetermeerse topografie quiz! Weet jij waar deze paden in de stad zijn?**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 11:51 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 574 words

**Byline:** Marijke Helsloot

**Body**

Sommige Zoetermeerders kennen de stad op hun duimpje, anderen kennen alleen hun eigen buurt. Hoe zit het met jouw topografische kennis in Zoetermeer? Deze testen we uit met de Zoetermeerse topografie quiz waarbij we jullie diverse paden in de stad voorleggen. Hoeveel raad jij goed?

Kwakelpad

Een kwakel is een hoge, smalle voetgangersbrug. Vlakbij het Kwakelpad zijn inderdaad een paar voetgangersbruggen te vinden. Weet jij waar het Kwakelpad in Zoetermeer is?

Lees het antwoord op de volgende pagina>

Hier ligt het Kwakelpad

Het Kwakelpad ligt net over de grens met Pijnacker in het Balijbos. Fietsers en wandelaars maken over dit pad een wandeling of fietstocht tussen Pijnacker en de blauwe brug aan het water. Ook is dit pad in gebruik door woon-werkverkeer van en naar Zoetermeer, Delft of Den Haag.

Vraag 2 staat op de volgende pagina>

Van Nispenpad

Het Van Nispenpad is een wandelpad in een Zoetermeerse wijk. Het ligt naast een gemoedelijk perk met veel groen en een sloot. Langs de stoep staat een rij met eengezinswoningen. Heb jij enig idee waar het Van Nispenpad in Zoetermeer is?

Lees het antwoord op de volgende pagina>

Hier ligt Het Nispenpad

Het Van Nispenpad ligt in de wijk Palenstein. De rij met woonhuizen telt twaalf adressen. In deze buurt zijn meer paden te vinden. Denk aan het Van Zwietenpad, Van Lierenpad, Geuzenpad en Beatrijspad. De namen in deze straten verwijzen naar vroegere ambachtsheren en -dames in Zoetermeer.

Lees vraag 3 op de volgende pagina>

M.C. Escherpad

Met M.C. Escherpad is een lang fiets- en wandelpad dat aan de rand van Zoetermeer ligt. Het is een vrij nieuw pad met veel groen rondom. In dezelfde omgeving zijn meerdere paden te vinden. Weet jij waar het M.C. Escherpad in Zoetermeer is?

Lees het antwoord op de volgende pagina>

Hier ligt het M.C. Escherpad

Het M.C. Escherpad ligt langs een grote waterplas in natuurgebied Nieuwe Driemanspolder. Het wandel- en fietspad is vernoemd naar kunstenaar M.C. Escher die vroeger woonde in een boerderij tegenover het gebied. In de buurt zijn nog meer paden zoals het Waterjufferpad, Beekoeverlibellepad, Glazenmakerpad en Kanaaljufferpad.

Lees vraag 4 op de volgende pagina>

Leidsewallenpad

De naam Leidsewallen kom je vast vaker tegen in Zoetermeer. Maar waar is het Leidsewallenpad?

Lees het antwoord op de volgende pagina>

Hier ligt het Leidsewallenpad

Het wandel- en fietspad Leidsewallenpad ligt tussen de Griekenlandlaan en het Van Doornenplantsoen. Het is een druk verkeerspunt voor fietsers en wandelaars in de richting van het centrum, De Leyens, Seghwaert, Palenstein en het Dorp. Het pad ligt langs de Leidsewallenwetering: dit water leidt uiteindelijk naar de Zoetermeerse Plas in recreatiegebied de Noord Aa.

Lees vraag 5 op de volgende pagina>

Jagerspad

Dit fiets- en wandelpad ligt langs de spoorbaan van de RandstadRail trams. Het leidt in de richting van hoogbouw en een winkelcentrum. Heb jij enig idee waar in Zoetermeer het Jagerspad ligt?

Lees het antwoord op de volgende pagina>

Hier ligt het Jagerspad

Het Jagerspad vind je op de kruising met de Voorweg. Het wandel- en fietspad is in Meerzicht en het leidt tot het Zalkerbos, Kerkenbos en Jonkerbos. In de buurt zijn Funzone, tramstation Voorweg Hoog en Voorweg Laag en de boerderij van Eigen Wij.

Dit is een artikel van indebuurt Zoetermeer. 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 26, 2023

**End of Document**



**Ik ging op sokken naar een andere wereld, maar niet om te ontsnappen**

Trouw.nl

26 november 2023 zondag 07:45 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 579 words

**Byline:** Stevo Akkerman

**Body**

Het was niet om te ontsnappen aan deze wereld, al waren daar genoeg redenen voor geweest, dat we zaterdagochtend op sokken een andere wereld binnenstapten. Een wereld? Noem het gerust een universum – dat van de Duitse kunstenaar Anselm Kiefer, die schildert met lood en vuur, die ruïnes bouwt en lege torens, die ondergrondse gangen graaft en doeken volhangt met zeisen.

Bilderstreit heet de tentoonstelling die museum Voorlinden aan hem wijdt, en op zaterdag- en zondagochtend is het mogelijk zijn werk in stilte te ondergaan; er is beperkte toegang, alle bezoekers worden geacht te zwijgen en ze lopen op sokken. Het levert naast blikken van verstandhouding een stilte op als in een oude kathedraal; niet per se gewijd, er is geen mis gaande, maar toch enigszins geladen. En de kunst spreekt er des te luider door.

Confrontatie, geen afleiding

Als het stille uur voorbij is en de overige bezoekers binnenstromen, is het alsof een storm opsteekt, wij schrokken ervan, al dat gedruis opeens van stemmen en voetstappen. Of zouden we behoren tot de mensen die een ‘prikkelverwerkingsstoornis’ hebben? Het museum prijst de ‘stilte op sokken’ speciaal aan voor wie daaraan lijdt, maar misschien doen we dat allemaal wel in zekere mate.

Kijken naar Kiefer is geen ontsnapping, zijn werk is een confrontatie, geen afleiding. In 1945 in Duitsland geboren, is hij de kunstenaar van de verwerking. De ruïnes waar hij als kind in speelde, door steen op steen te stapelen, keren terug in de raadselachtige dingen die hij maakt: gehavende boomschors, zwartgeblakerde reliëfs, verbrand stro overgoten met gloeiend lood. Zelf zegt hij ‘voortdurend beelden te vernietigen en weer tot leven te wekken’.

Een kale ruimte

Zo vangt hij de Duitse geschiedenis in een eindeloze cyclus, en ik denk dat het ruimer is dan dat: het is de geschiedenis van de mensheid. Vorige week zag ik al de film Anselm van Wim Wenders, een poëtisch portret van Kiefer en zijn werk. Ook daarin zaten beelden van kapotgeschoten steden – Duitse, neem ik aan. Maar het was onmogelijk om niet te denken aan Aleppo, Marioepol, Gaza.

Kiefer put uit vele literaire, mythologische en beschouwelijke bronnen, maar centraal staat voor hem de joodse dichter Paul Celan (1920-1970), afkomstig uit het toenmalige Roemenië, wiens ouders werden omgebracht in de Holocaust. In Wenders’ film zien we Kiefer liggend in een kale ruimte, luisterend naar Celan die zelf zijn bekende Todesfuge voordraagt, de meest indringende voordracht. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland.

Verenigd aan de dis

Op verschillende doeken heeft Kiefer citaten van Celan aangebracht of verwijst hij ernaar in de titel, zoals bij het enorme landschap vol zeisen, een schilderij van 4,70 bij 8,40 meter, dat nu in Voorlinden hangt. In het veld schreef Kiefer een regel die vertaald uit het Duits als volgt luidt: ‘Uit harten en hersenen ontspruiten de stengels van de nacht … en een woord, gesproken door zeisen’. Al zestig jaar probeert Kiefer het werk van Celan te begrijpen, zegt hij zelf. Hij zet de associatieve kracht van Celan om in beelden en objecten, die wij dan weer mogen proberen te begrijpen.

In de film Anselm sprak Kiefer over ‘de lange tafels van de tijd’, ook een regel van Celan. Dat zal me nog wel even bijblijven; alle eeuwen verenigd aan de dis, sprekend over wat er is voorgevallen.

Drie keer per week schrijft Stevo Akkerman een column waarin hij de ‘keiharde nuance’ en het ‘onverbiddelijke enerzijds-anderzijds’ preekt. Lees ze hier terug.

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Bredevoort 2 verliest thuis tegen SP Lochem 3**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 12:31 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 118 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Bredevoort 2 is met 1-3 verslagen in haar thuiswedstrijd tegen SP Lochem 3 in de 6e klasse-wedstrijd zondag.

Bredevoort staat op de zesde positie met 10 punten. SP Lochem staat op de vijfde plek met 12 punten. Bredevoort heeft twee wedstrijden minder gespeeld dan SP Lochem. Bredevoort heeft in de laatste vijf wedstrijden drie overwinningen behaald twee keer verloren, terwijl SP Lochem twee overwinningen en drie nederlagen heeft. Op zondag 10 december om 10.30 uur ontvangt Bredevoort Ruurlo op Sportpark 't Broock.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Licht valt uit, Soester derby onbeslist en Sparta Nijkerk gestaakt: dit is het voetbaloverzicht**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 04:01 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 2109 words

**Byline:** Sportredactie

**Body**

Voetballen in het donker lukt niet, weet Hoogland sinds zaterdag. In het duel met ARC viel de veldverlichting uit en was een staking noodzakelijk. De derby tussen de Soester clubs VVZ’49 en ‘t Vliegdorp kreeg geen winnaar. Het duel van Sparta Nijkerk bij Hoogeveen werd gestaakt vanwege een hoofdblessure bij de doelman van de thuisclub. Lees hier alles over de afgelopen speelronde.

Tweede divisie

Quick Boys - Spakenburg 1-1 (1-0)

1-0 Nick Broekhuizen, 1-1 Ahmed el Azzouti.

De kraker in Katwijk werd in de rust ontsierd door enkele schermutselingen tussen spelers van beide kampen. Het getrek, geduw en geschreeuw voor beide kleedkamerdeuren duurde enkele minuten. Nadat de gemoederen bedaard waren, kwam Spakenburg sterk opzetten. Via een doelpunt van Ahmed el Azzouti (1-1) werd de openingstreffer van Nick Broekhuizen, die net voor rust was gevallen, onschadelijk gemaakt. Het was de opmaat tot een kostelijke slotfase, maar gescoord werd er niet meer. Het opstootje in de rust werd nadien door beide partijen met de mantel der liefde bedekt. ,,Agressie in de goede zin van het woord zie ik graag op het veld, daarbuiten niet”, vond trainer Chris de Graaf.

Derde divisie

Eemdijk-DOVO 1-1 (1-1)

1-1 Jesper van Dalen

Eemdijk kwam thuis tegen collega-middenmoter DOVO niet verder dan een 1-1 gelijkspel. De ‘Diekers’ incasseerden na tien minuten al de tegentreffer. Bijkomende schade was dat doelman Jauke Beekhuis bij de 0-1 geblesseerd raakte. Beekhuis werd vervangen door Bas Koppelaar, tegenwoordig actief in een vriendenteam. Wouter Beukers is al langer uit de roulatie wegens een schouderblessure. ,,We hebben een keepersprobleem’’, wist Eemdijk-coach Willem Romp.

Hoogeveen – Sparta Nijkerk Gestaakt (1-0)

Het duel tussen Hoogeveen en Sparta Nijkerk is zaterdagavond in de vijftigste minuut gestaakt nadat Omar el Ghazouani ongelukkig Bart de Weerd op zijn hoofd raakte. De 17-jarige doelman, in de twintigste minuut in het veld gekomen nadat eerste keeper Stan Meekhof met rood van het veld was gestuurd nadat hij de doorgebroken Jesse Buitenhuis had neergelegd, moest uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd worden.

IJsselmeervogels - Urk 1-1 (1-0)

1-0 Junior van der Velden

Voor de vierde keer op een rij leed IJsselmeervogels puntenverlies. Toch was trainer Gert Jan Karsten tevreden met het punt tegen zijn oude club. Afgelopen week voerden de ‘Rooien’ namelijk een kritisch groepsgesprek en dit was volgens de oefenmeester terug te zien in het spel dat zaterdag op de mat werd gelegd.

Vierde divisie

Rohda Raalte – SDV Barneveld 1-0 (0-0)

Het tegendoelpunt in de 91ste minuut betekende voor SDVB het eerste tegendoelpunt in ruim 500 minuten competitievoetbal. ,,In de beker kwamen we ook al uit een corner op achterstand. We stopten er veel energie in, maar blijven te veel kansen missen’’, baalde trainer Dick Kooiman.

Scherpenzeel - AZSV 0-1 (0-1)

Voor de derde keer dit seizoen heeft Scherpenzeel slechts een week kunnen genieten van de koppositie in de vierde divisie D. Tegen AZSV ging de ploeg van coach Koen Janssen onnodig met 0-1 onderuit. ,,We kregen kansen genoeg, maar het voelde alsof we tegen onszelf aan het voetballen waren”, zei Janssen. AZSV, dat voor rust de leiding nam, bleef zodoende overeind. Extra tegenvaller was de rode kaart (twee keer geel) die Pernelly Biya kreeg. Hij ontbreekt dus volgende week in de derby tegen SDV Barneveld.

Hoogland – ARC Gestaakt (1-0)

1-0 Harrie Kersten

De wedstrijd van Hoogland werd om een opvallende reden gestaakt. Tijdens de avondwedstrijd van Hoogland, die om 18.00 uur begon, vielen binnen tien minuten in de tweede helft de lichten uit. Deze bleken niet meer aan te gaan waardoor, de wedstrijd definitief werd gestaakt bij de 1-0 stand.

Eerste klasse

NSC Nijkerk - WSV 1-2 (0-1)

1-2 Kevin van Essen

NSC zakte door een schlemielige 1-2 nederlaag thuis tegen WSV naar de elfde plek in de eerste klasse G. De opponent uit Apeldoorn had in de eerste helft de overhand, maar de Nijkerkers kregen de beste kansen. ,,We ‘vergaten’ de eerste goal te maken’’, baalde coach Ruud van de Geest. WSV was daarna wel tweemaal trefzeker. In blessuretijd redde Kevin van Essen alleen nog de spreekwoordelijke eer.

Roda’46 - De Meern 5-1 (3-1)

1-0 Omar Touhami, 2-0 Junior ten Hoor, 3-1 en 5-1 Julian Koning, 4-1 eigen doelpunt

Roda’46 deed goede zaken door De Meern met een klinkende 5-1 zege huiswaarts te sturen. De sterk spelende Leusdenaren stonden na ruim een half uur al met 2-0 voor. Een vlotte tegentreffer bracht de equipe van coach Mark Wietsma daarna niet van zijn stuk. Roda’46 steeg naar de zesde plaats in ‘1B’. ,,De jongens hebben erg volwassen gespeeld’’, complimenteerde Wietsma zijn manschappen.

Woudenberg - Batavia ‘90 0-2 (0-1)

Laagvlieger Woudenberg leed thuis tegen Batavia’90 een zure 0-2 nederlaag. De hardwerkende formatie van trainer Jeroen Peters hield de Flevolanders aanvankelijk goed in bedwang, maar kwam op slag van rust toch op een 0-1 achterstand. Na een uur incasseerde Lars Donker zijn tweede gele kaart. Marcel de Groot kreeg even later rood wegens ‘gevaarlijk spel’. ,,Ik heb nu nog elf spelers over’’, telde Peters. ,,Het is nu niet moeilijk om een opstelling te maken.’’

Tweede klasse

VVOP – Lunteren 3-0 (2-0)

1-0 Jos van Milligen, 2-0 Bas Overeem, 3-0 Niek Bos

VVOP is op sportpark Roeleneng een lastig te bespelen ploeg. Dat ondervond Lunteren ook. De bezoekers hadden meer de bal, maar dwongen weinig kansen af. VVOP toonde zich dodelijk effectief: drie kansen en drie treffers. Dankzij de overwinning neemt VVOP nu keurig een plek in de middenmoot in.

Valleivogels – CJVV 2-5 (2-1)

1-0 Rob van Eem, 2-0 Alex van Eem, 2-1 Bas Wobbes, 2-2 Hicham Harchaoui, 2-3 Nino Koudijs, 2-4 Bas Wobbes, 2-5 Nino Koudijs

,,Sportpark De Bree-West een onneembare vesting’’, klonken de cynische woorden van Valleivogels-trainer Aad van den Berg. De Scherpenzeelse formatie wacht nog steeds op de eerste overwinning dit seizoen op eigen terrein. CJVV kwam terug in de wedstrijd na een oliedomme rode kaart van Valleivogels-speler Rob van Eem aan het einde van de eerste helft.

Veensche Boys – FC Hilversum 7-2 (4-1)

1-0 Tom van Donselaar, 2-0 Rody Buitenhuis, 3-0 Tom van Donselaar, 4-1 Tom van Donselaar, 5-2 Tom van Donselaar, 6-2 Tom van Donselaar, 7-2 Julian Buitenhuis

Veensche Boys speelde met hekkensluiter FC Hilversum. De grote man was Tom van Donselaar. Hij nam vijf treffers voor zijn rekening, maar eigenlijk had hij er wel tien moeten maken. Vervelend was wel de aftocht van Corné Parol. De spits verliet met een hamstringblessure het veld.

Derde klasse

Laren’99 – Hees 1-0 (1-0)

Koploper Hees heeft dure punten verspeeld op het grasveld in Laren. ,,Het waren moeilijke omstandigheden en we werden slim vanaf het begin uit ons spel gehaald. Zo verloren we hier net als vorig jaar met 1-0’’, herinnerde trainer Kevin de Liefde, die Laren’99 ziet als nieuwe angstgegner.

TOV – KVVA 1-1 (1-1)

0-1 Badr Rharisse, 1-1 Luca Broertjes

KVVA was erg blij met een punt bij TOV, zag trainer Appie Chaiat: ,,We spelen al twee weken met negen en een halve speler, dus we zijn zeker blij met dit resultaat.’’ Bij TOV baalden ze van het vijfde gelijkspel. ,,We waren continu de bovenliggende partij en hadden genoeg kansen om de wedstrijd in het slot te gooien’’, zag trainer Michael Weggemans.

Amsvorde – ASC Nieuwland 4-2 (1-1)

0-1 en 2-2 Kevin van den Hooff, 1-1 Monir Fakhari, 2-1, 3-2 en 4-2 Safa Agyazi.

Van tien tegengoals naar een overtuigende knappe derbyzege, het zijn gekke weken voor Amsvorde. ,,We hadden de beschikking over negen spelers plus vier jongens van het tweede. We hebben de nadruk gelegd op samen voetballen en dan zie je dat je toch kan winnen en verrassend wint. Dit moeten we vasthouden’’, reageerde trainer Petar Djenic.

VVZA – Wasmeer 6-1 (3-0)

1-0, 2-0, 3-0, 6-0 Maik van Elst, 4-0 Michael Bakkenes, 5-0 Freek Rubrech

Aan de hand van Maik van Elst denderde VVZA over Wasmeer heen. ,,We konden eindelijk eens een keer rustig op de bank zitten. Het gaat op dit moment heerlijk. Een keer goed spelen is mooi, twee keer is leuk, de derde keer betekent structuur’’, genoot trainer Sebastian Verhoeve, die aan de groep bekend heeft gemaakt te stoppen na dit jaar.

SKV - Terschuurse Boys 3-0 (2-0)

Een keihard gelag voor Terschuurse Boys. De subtopper uit de derde klasse B kruiste de degens met het veel lager geklasseerde SKV maar moest berusten in een flinke nederlaag. Het werd 3-0. ,,Na onze snelle 2-0 achterstand voetbalden we meer tegen onszelf dan tegen SKV”, zo liet de verliezende trainer Etie Jansen optekenen. Ronald Bouwman kreeg nog rood (twee keer geel).

Hoevelaken - Otterlo 5-3 (2-2)

1-0 Joep Timmerman, 2-0 Roan van de Pol, 3-3 Siem Kooistra, 4-3 Jesse van den Ham, 5-3 Paul Eleveld

Een doelpuntrijke krachtmeting in Hoevelaken in de wedstrijd tussen Hoevelaken en Otterlo. Er vielen acht goals in Hoevelaken. De thuisploeg kwam op een vroege voorsprong maar Otterlo toonde veerkracht en kwam terug tot 2-2 en zelfs 2-3. Dankzij een ijzersterke revival van Hoevelaken én door goals van Siem Kooistra, Jesse van den Ham en Paul Eleveld werd het alsnog 5-3.

Renswoude - WAVV 3-0 (3-0)

1-0, 2-0 en 3-0 Guido van Dijk

Dankzij een drieklapper van Guido van Dijk heeft Renswoude met maar liefst 3-0 gewonnen in de topper tegen WAVV. ,,Dat we van deze sterke tegenstander wonnen is wel heel erg belangrijk voor ons’’, liet Renswoude-trainer Jeroen de Zwaan na de eclatante zege optekenen. Na de 3-0 ruststand probeerden de Wageningers het wel, maar de ‘Kraaien’ hielden stand.

Vierde klasse

DVOV - Barneveld 1-1 (1-0)

1-1 eigen doelpunt DVOV

De Posthoorn - HVC afgelast

Veenendaal - Baarn 3-2 (3-0)

3-1 Joel van Waning, 3-2 Masaneh Janneh

SEC - AH’78 3-3 (1-2)

1-1 Joey van de Bedem, 2-2 Bruno Dominici, 3-3 Paul la Feber

FC Driebergen - Achterveld 2-5 (2-3)

2-1 Bob van Ruitenbeek, 2-2 Jens Bontje, Bas van Ruitenbeek, 2-3 Mark de Ridder, 2-4 Mark de Ridder, 2-5 Sven Rossum

Bunnik’73 - Cobu Boys 3-1 (2-1)

0-1 John Riezebos

Vijfde klasse

VVZ’49 – ’t Vliegdorp 1-1 (1-0)

1-0 Thijmen Volmer, 1-1 Mike Ligtvoet

De derby tussen VVZ’49 en ’t Vliegdorp kreeg geen winnaar. Daar zorgde Mike Ligtvoet voor. De goalgetter van de Soesterbergers kopte drie minuten voor tijd de 1-1 binnen. Voor de thuisploeg voelde het gelijke spel als een nederlaag, want al in de tiende minuut opende Thijmen Volmer de score. Daarna behielden de Soesters het betere van het spel, maar slaagden er niet in om de voorsprong uit te bouwen. ,,Voor mij heeft dat doelpunt geen enkele waarde’’, baalde Volmer. ,,Ik wilde vandaag winnen en dat is niet gelukt.”

DVSA - VOP 1-3 (1-1)

0-1 1-2 Jerrel Hok Hin, 1-3 Giok de Vries

Schalkwijk - Eemboys 8-0 (4-0)

Eemboys kwam voor het eerst in actie na een verplichte pauze van twee weekeinden, waarin de club na twee gestaakte duels moest werken aan een verbeterplan. De duels met HDS en VVZ’49 worden ingehaald op respectievelijk 16 december en 13 januari.

Zondag

Tweede klasse

Hooglanderveen – De Meer 2-1 (1-0)

1-0, 2-0 Danny de Graaf

Hooglanderveen is de tweede periode goed gestart met de tweede overwinning van het seizoen. ,,Het is altijd geweldig om te winnen, maar op dit moment en tegen de koploper maakt het nog mooier’’, genoot trainer Charles van Altena, die deze week zijn afscheid aankondigde. ,,De Meer is absoluut een goede ploeg, maar alle topploegen hebben het lastig tegen ons.’’

DSOV – SO Soest afgelast

Door het in elkaar zakken van een lid van SO Soest kwamen zondagmorgen alle hulpdiensten naar de club. Het eerste elftal was aanwezig op het sportpark en besloot hierdoor niet af te reizen naar DSOV.

Derde klasse

Roda’46 – SMVC Fair Play 2-2 (0-1)

1-1 Morten Endert, 2-1 Danny van Barneveld

De ene 2-2 is de andere niet. De uitslag tegen hekkensluiter FC Aalsmeer werd door Roda’46 herhaald tegen de nummer drie. ,,Het was een heftige wedstrijd met veel passie en strijd. We verdienden te winnen, kregen pas erg laat de 2-2 tegen, maar alsnog kan ik heel trots zijn op de ploeg’’, genoot trainer Frank Corba, die onder meer zijn aanvalsduo miste.

TABA – AFC Quick 1890 6-0 (3-0)

AFC Quick 1890 kende opnieuw een lastige middag in de competitie en verloor ruim. ,,We hebben onze huid niet duur verkocht. Ze hadden een paar goede spelers en daar hebben we weinig energie tegenover gezet’’, zag trainer Maikel Rijdes. ,,De tweede helft gaf een beter gevoel, dat hebben we nodig tegen de concurrenten komende weken.’’

ROAC – APWC 5-0 (3-0)

APWC heeft het eerste punt van het seizoen geen passend gevolg kunnen geven. De Amersfoorters kregen nog twee kansen maar werden met drie doelpunten nog in de eerste helft overlopen door de degradant uit de tweede klasse. Daarmee was het verschil gemaakt en zo blijft ‘The Purple Pride’ de gedeelde hekkensluiter na negen speelrondes.

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Sp. Neede 3 wint van HSC '21 2**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 12:49 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 149 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

HSC '21 2 heeft een nederlaag te verduren gekregen. Sp. Neede 3 op Sportpark Groot Scholtenhagen was te sterk op zondag. De 5e klasse-wedstrijd eindigde in 0-1.

HSC '21 staat na deze wedstrijd nog steeds laatste met 4 punten, terwijl Sp. Neede 3 de nummer 9 is met 6 punten. HSC '21 heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Sp. Neede. In de laatste vijf wedstrijden heeft HSC '21 één overwinning behaald vier keer verloren, terwijl Sp. Neede twee overwinningen en drie nederlagen heeft. Dit was de derde nederlaag met één doelpunt verschil van HSC '21 dit seizoen. Volgende tegenstander voor HSC '21 is FC Winterswijk. De teams spelen tegen elkaar op zondag 3 december om 9.30 uur op Sportpark Jaspers.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Sp. Neede 3 wint uitwedstrijd tegen HSC '21 2**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 12:49 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 138 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Sp. Neede 3 heeft zondag de uitwedstrijd tegen HSC '21 2 in de 5e klasse met 0-1 gewonnen.

Op dit moment heeft HSC '21 4 punten en staat op de elfde plaats, terwijl Sp. Neede met 6 punten op de negende positie staat. HSC '21 heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Sp. Neede. In de laatste vijf wedstrijden heeft HSC '21 één overwinning behaald vier keer verloren, terwijl Sp. Neede twee overwinningen en drie nederlagen heeft. Dit was de tweede overwinning van Sp. Neede met één doelpunt verschil. Volgende tegenstander voor Sp. Neede is Bon Boys. De teams spelen tegen elkaar op zondag 3 december om 11.15 uur op Sportpark 't Haantje.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Sp. Neede 1 wint ook van GSV '63 1**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 03:53 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 106 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Sp. Neede 1 en GSV '63 1 hebben het zondag op Sportpark 't Haantje tegen elkaar opgenomen. Sp. Neede begon aan het duel na vier opeenvolgende overwinningen in de 5e klasse. Het liet geen steek vallen en won ook dit duel, met 3-1.

Met 15 punten staat Sp. Neede op de vierde plaats, terwijl GSV '63 met 12 punten op de achtste plek staat. Sp Rekken is zondag 3 december om 14.00 uur op Sportpark 't Asterloo de volgende tegenstander voor Sp. Neede.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Sp. Neede 7 speelt thuis gelijk tegen Markelo 9**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 11:41 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 129 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Sp. Neede 7 en Markelo 9 hebben zondag de buit gedeeld in de 7e klasse. Het duel eindigde in 2-2.

Sp. Neede heeft 10 punten en staat op de vijfde plek, terwijl Markelo met 1 punt de twaalfde plek inneemt. Sp. Neede heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Markelo. Sp. Neede heeft in de laatste vijf wedstrijden twee overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl Markelo één gelijkspel en vier nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor Sp. Neede is Rietmolen. De teams spelen tegen elkaar op zondag 3 december om 10.30 uur op Sportpark De Wieken.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Nederlaag voor FC Eibergen 4 tegen SP Lochem 5**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 02:37 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 125 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

FC Eibergen 4 heeft de uitwedstrijd tegen SP Lochem 5 4-0 verloren in de 6e klasse op zondag.

SP Lochem staat na deze wedstrijd met 12 punten op de vierde plek, terwijl FC Eibergen op de zevende plaats staat met 10 punten. SP Lochem heeft één wedstrijd minder gespeeld dan FC Eibergen. In de laatste vijf wedstrijden heeft SP Lochem drie overwinningen behaald en twee keer verloren, terwijl FC Eibergen drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag heeft. Op zondag 3 december om 11.15 uur ontvangt FC Eibergen Haaksbergen op Sportpark De Bijenkamp.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**GSV '63 1 verliest van Sp. Neede 1**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 03:53 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 86 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

GSV '63 1 heeft de uitwedstrijd tegen Sp. Neede 1 op zondag in de 5e klasse verloren. De wedstrijd eindigde in 3-1.

Sp. Neede staat nu op de vierde plaats met 15 punten, terwijl GSV '63 de nummer 8 is met 12 punten. Rietmolen is zondag 3 december om 14.00 uur op Sportpark De Brouwer de volgende tegenstander voor GSV '63.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Wesley Sekewael: altijd bezig met hijskranen en gebouwen, maar misschien is een relatie ook wel eens leuk**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 08:30 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1340 words

**Byline:** René Hoonhorst

**Body**

Stoomhijskraan Schelde 38 staat felgeel te pronken achter Museum Scheldewerf, het gebouw waarin veel van de industriële historie van Vlissingen is bewaard gebleven. Wesley Sekewael zette zich als middelbare scholier al in voor behoud van het archief van de Koninklijke Schelde. Nu nog de voormalige vliegtuigfabriek de lucht in krijgen en hij kan op zijn lauweren rusten. Toch?

Wesley Sekewael grijnst. Hij is net 30. Geen leeftijd om met pensioen te gaan. Ook geen leeftijd om al achterom te kijken. Als jochie klom Wesley in de Scheldekraan en vijftien jaar later redde hij een stoomhijskraan. Eerder spande hij zich in voor behoud van authentieke archiefstukken, waaronder tekeningen van de eerste schepen die er werden gebouwd, van de voormalige scheepswerf koninklijke maatschappij De Schelde.

Het oude bedrijfsterrein met de verlaten gebouwen vond hij heel indrukwekkend als zeeverkenner, van wie bootjes in de Kolk, de inham tussen Amels en de Koningsweg bij de brug, lagen. Daar komt zijn interesse in de historie van Vlissings industrieel verleden waarschijnlijk vandaan. En een beetje van zijn grootvaders, die beiden bij de Schelde werkten: opa Sekewael als elektrisch lasser en opa Steyn als plaatconstructiewerker. Wesley’s overgrootvader, opa Klaver, was elektrisch boorder bij de scheepswerf.

Hij blijft geïnteresseerd in behoud en herstel van industrieel erfgoed en gaat toekomstige ‘uitdagingen’ niet bij voorbaat uit de weg. Maar Sekewael zet ook nadrukkelijk een kanttekening.

Heb je al nieuwe te renoveren historische objecten of gebouwen in het vizier?

,,Ik moet niet te hard van stapel lopen. Het is intussen tijd om aan mijn persoonlijke toekomst te denken. Ik ben naast mijn baan als hoofd technische dienst een eigen bedrijfje begonnen, waar ik veel tijd in zal moeten investeren. Bovendien staat die vliegtuigfabriek er nog niet. Het skelet van de fabriek, ook voormalige bedrijfsschool van de Schelde, is gered. Een plek om van die spanten en kolommen een horecapand en een bedrijfsloods of werkplaats te maken, is gevonden. Maar of die ideale plek aan het Kanaal door Walcheren binnenkort beschikbaar komt, is nog onzeker.”

Waar wacht de bouw van een pand met onderdelen van de voormalige vliegtuigfabriek op?

,,Op overeenstemming met de eigenaar van een stuk grond bij de Keersluisbrug. De voormalige vliegtuigfabriek stond precies aan de overkant van het Kanaal, maar daar verrijzen nieuwe woningen in het Scheldekwartier. Het zou ideaal zijn om het nieuwe gebouw met de oude spanten precies aan de andere kant van het Kanaal neer te zetten. Geweldig dat die plek beschikbaar is en fantastisch dat de provincie, die zich in onze plannen kan vinden, er een stuk grond heeft. Qua oppervlakte is dat provinciale perceel groot genoeg, maar de vorm is nogal grillig. Als we grond kunnen ruilen met de nieuwe eigenaar van het voormalige bezit van Domeinen, dan kunnen we aan de slag.”

Is de financiering van de bouw van de gerenoveerde fabriek al rond dan?

,,Ik loop wat op de zaken vooruit. Maar ik ga er vanuit dat de bouw van de grond komt als de plek beschikbaar is. We hebben fondsen voor historisch erfgoed enthousiast gemaakt en er zijn weer bedrijven die ons willen helpen met materiaal, materieel of geld. Mochten we tot een grondruil kunnen komen, dan ben ik ervan overtuigd dat de vliegtuigfabriek terugkomt.”

Het verleden geeft een beeld van wie we zijn en waar we vandaan komen. De Scheldehistorie is voor veel Vlissingers belangrijk

Herbergt het nieuwe Scheldekwartier met de terugkomst van de voormalige vliegtuigfabriek annex Bedrijfsschool genoeg historie?

,,Ik vind het jammer dat de oude Machinefabriek van De Schelde, die er al stond voor de huidige meer dan een eeuw oude fabriek werd gebouwd, is gesloopt. Dat was overigens al in de jaren tachtig, dus ik heb het pand nooit in het echt gezien. Maar ik moet natuurlijk blij zijn dat de Machinefabriek en de Timmerfabriek er nog zijn. De grote kraan en de stoomhijskraan, Museum Scheldewerf (de voormalige Oude Verbandkamer) gunnen mensen ook een blik op het verleden.”

Mensen wonen in het Scheldekwartier op een mooie plek, dichtbij het stadshart en het water. Waarom is dat verleden zo belangrijk?

,,Dat het verleden voorbij is en de stad vooruit moet, was tot voor kort ook het idee van een aantal lokale politici. Op het gemeentehuis vonden ze me maar een vervelend mannetje, denk ik. Vooral met een voormalige wethouder heb ik heel wat aanvaringen gehad. Maar het verleden geeft een beeld van wie we zijn en waar we vandaan komen. De Schelde is verweven met Vlissingen en voor veel inwoners is de Scheldehistorie belangrijk. Toegankelijk gemaakt erfgoed, met de verhalen die daaraan zijn verbonden, maakt de omgeving aantrekkelijk en interessant. Het stimuleert het vestigingsklimaat en daar zijn we in een krimpregio als Zeeland bijzonder bij gebaat.”

Je bent onlangs ook in je eigen familiehistorie gedoken.

,,Ja, ik ben in Indonesië geweest. Mijn wortels van vaderskant liggen in het voormalige Nederlands-Indië. Net als veel andere KNIL-militairen kwam opa Robert Sekewael begin jaren vijftig naar Nederland. Hij ontmoette mijn oma in Middelburg, verhuisde met haar en mijn oom Ben naar Oostburg. Daar is mijn vader geboren. Opa Robert trad in dienst bij de Schelde en qua reisafstand was Oostburg niet ideaal, dus verhuisde het gezin later naar het Vlissingse Havendorp. Mijn vader Boy heeft er nooit veel over verteld en is zelf nimmer naar Indonesië geweest. Mijn oom Ben heeft meer met de familiegeschiedenis en was al eerder op de Molukken. Samen met hem ben ik onder meer op het eiland Haruku geweest. Het was een bijzondere en waardevolle gewaarwording om kennis te maken met familieleden aan de andere kant van de wereld.”

En dan was je een paar maanden geleden ook nog in het Paleis op de Dam om een Zilveren Anjer op je borst te laten prikken.

,,Ja, was alleen al mooi om dat bijzondere gebouw eens van binnen te mogen bekijken. Die prijs vond ik eigenlijk niet nodig, tenslotte heb ik me niet alleen, maar samen met een aantal anderen ingezet voor behoud van Vlissings erfgoed. Maar ik was wel blij met de erkenning voor het belang van het erfgoed. En ik moet bekennen dat ik het leuk vind dat ik de jongste ben, toen nog net geen 30, die de Zilveren Anjer heeft gekregen.”

Het was een bijzondere en waardevolle gewaarwording om kennis te maken met familie aan de andere kant van de wereld

Wel van een Cultuurfonds dat toen nog de naam van Prins Bernhard droeg. Is dat nog een smet op de Anjer?

,,Natuurlijk niet. Die ophef in de media is flauwekul en een beetje hypocriet. Dat Bernhard lid van de NSDAP is geweest, was al lang bekend en dus geen verrassing. De Zilveren Anjer draait om erkenning voor de inzet voor cultuur, natuur of erfgoed en staat verder los van de prins.”

Ben je klaar nu de prijs en de waardering binnen zijn of is er nog erfgoed, al dan niet van de Scheldewerf, wat je wilt laten herleven?

,,Ik houd mijn ogen open, maar er is niet zo veel bewaard in Vlissingen. Desalniettemin heb ik nog volop ideeën over hoe we ons erfgoed opnieuw betekenis kunnen geven. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan een schaalmodel van de oude machinefabriek of een verkleinde replica van een Scheldeschip waarmee is te varen. De tekeningen zijn immers bewaard in het Zeeuws Archief! Voorlopig ontbreekt het me aan tijd en gaat het eigen bedrijf voor.”

Wat voor bedrijf ben je begonnen?

,,Ik werkte als bedrijfsengineer voor Strik Stoomketelverhuur. Strik verhuurde tot voor kort ook warmtewisselaars, maar die poot heb ik van het bedrijf overgenomen. Ik blijf in deeltijd nog bij mijn huidige baas werken, maar moet - voorlopig in mijn eentje - de promotie, de verhuur en alle bijkomende servicediensten voor de warmtewisselaars regelen. Daar heb ik mijn handen wel vol aan, verwacht en hoop ik.”

En de liefde?

Lachend: ,,Daar heb ik het niet over gehad hè. Ik ben altijd lekker bezig met mijn projecten en was daardoor niet actief op zoek naar een relatie. Maar ik sta er zeker voor open en zou het wel leuk vinden om weer eens een relatie te hebben.”

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Schrijver Naomi Klein: ‘Extreemrechtse partijen lijken anti-elitair, maar benadelen juist de kwetsbaarste mensen’**

Het Parool.nl

26 november 2023 zondag 02:53 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1372 words

**Byline:** Dieuwertje Mertens

**Body**

Op sociale media werd Naomi Klein zo vaak aangezien voor feministe Naomi Wolf dat het ingewikkeld werd. Het probleem: Klein opereert aan de linkerkant van het spectrum, Wolf is in de VS steeds verder opgeschoven naar (extreem)rechts. Het werd het uitgangspunt voor Kleins boek Dubbelganger, waarin ze onderzoekt wat de aantrekkingskracht is van complottheorieën.

De Canadese linkse intellectueel Naomi Klein werd bekend met wereldwijde bestsellers als No Logo (1999) en De shockdoctrine (2007). Ze schrijft over corporate aanvallen op de democratie en klimaatverandering. Naomi Wolf, net als Klein een Joodse vrouw die zich in het Amerikaanse publieke debat mengt, hield zich ondertussen bezig met feminisme, het vrouwenlichaam en leiderschap.

Gezien hun uiteenlopende interesses werden de twee niet met elkaar in verband gebracht, althans niet totdat Wolf zich in 2011 ging bemoeien met Occupy Wall Street. Op socialemediaplatforms als Twitter (nu X) werden hun namen steeds vaker met elkaar verwisseld. Problematisch werd het voor Klein toen Wolf een ruk naar populistisch extreemrechts maakte, en de identiteitsverwarring toenam.

Als student mocht u Naomi Wolf, een knappe jonge, ‘coole’ vrouw, interviewen voor de schoolkrant over De zoete leugen, of De mythe van de schoonheid (1990). Bewonderde u haar ook?

“Ik was niet zozeer onder de indruk van wat ze geschreven had – ik was het eens met haar kritiek op de druk op vrouwen om mooi te zijn, maar vond haar verhaal niet vernieuwend – maar wel van haar persoonlijkheid. Ik had nog nooit iemand als zij ontmoet. Ze was een twintiger en ontzettend zelfverzekerd.”

Voordat u aan Dubbelganger begon, werd u al een decennium met Naomi Wolf verward, maar pas ten tijde van de coronacrisis, toen ze vaste gast werd bij War Room, de podcast van de extreemrechtse populist Steve Bannon, raakte u geobsedeerd door haar.

“Ieder langdurig project vraagt om een bepaalde obsessie, dus dat gegeven was op zich niet nieuw. Tijdens corona bracht ik, zoals de meeste mensen, veel meer tijd door op sociale media. Daardoor zag ik ook veel meer van Wolf. Ik vroeg me af wie onze online avatars eigenlijk zijn. Ken ik de mensen die ik online ken wel echt? Ik wilde graag terugkomen op het onderwerp ‘personal branding’, waarover ik al had geschreven in No Logo, want sinds de verschijning van dat boek is er zoveel veranderd op het gebied van marketing en hoe we onszelf presenteren op social media.”

Dan Hon, consultant op het gebied van digitale strategie, adviseerde u Naomi Wolf aan te klagen wegens merkverwatering en schade aan uw merk.

“Daar moest ik om lachen. Ik dacht niet dat ze mij opzettelijk schade probeerde aan te brengen. Iedereen haalt mensen online door elkaar. Toen mijn persoonlijke merk in een crisis belandde, door de identiteitsverwarring met Naomi Wolf, had ik een grappige ingang te pakken om over personal branding te schrijven. Corona was een periode van vertigo. Ik verloor de grip op mijn culturele imago, maar dat ‘zelf’ stond ook symbool voor het unheimische van deze tijd.”

Wilde u zich met dit boek verdedigen tegen de persoonsverwarring met Wolf?

“Ik denk niet dat het mogelijk is om je te verdedigen tegen zo’n persoonsverwarring. Hoe meer ik onze namen met elkaar in verband zou brengen, hoe meer de algoritmes dat ook zouden doen, en hoe meer je de verwarring in de hand werkt. Daardoor was ik lange tijd verlamd en wist ik niet hoe ik moest reageren. Maar gaandeweg vond ik een manier om erover te schrijven.”

“Ik verdedig niet zozeer mezelf, maar de onderzoeksjournalistiek. Complotdenkers bedrijven wat ik ‘een dubbelganger van de onderzoeksjournalistiek’ noem. Ik vond het belangrijk om het verschil te laten zien: je moet bereid zijn je eigen bias te erkennen, vooroordelen naast je neer te leggen. Je moet factcheckers inhuren.”

Dat had Wolf duidelijk niet gedaan toen ze in 2019 een studie over criminalisering van homoseksuelen in de Victoriaanse samenleving publiceerde. Ze schreef dat tientallen mannen geëxecuteerd waren op verdenking van sodomie, terwijl de rechter hun in werkelijkheid gratie had verleend. Een interviewer confronteerde haar op BBC Radio met deze grote interpretatiefout. Een nachtmerrie voor een schrijver en het einde van haar carrière. Had u met haar te doen?

“Ik was geschokt. Ze verdiende het om ter verantwoording te worden geroepen. Iedereen kan slordigheidsfouten maken, maar het is je taak als onderzoeker om je feiten te controleren. Ik voel met haar mee als het gaat om de massale online vernederingen en de hoon die haar ten deel viel. Dat gun ik niemand.”

Ik heb tijdens het lezen eerlijk gezegd regelmatig gelachen om de nonsens die Wolf tijdens covid deelde met haar volgers op sociale media: bijvoorbeeld dat gevaccineerden minder menselijk zijn, op hologrammen lijken, anders ruiken... Waarom moeten we mensen als Wolf wel degelijk serieus nemen?

“De claims hoeven we niet serieus te nemen, maar wel het gegeven dat ze honderdduizenden mensen bereiken die reageren met: ‘O, ik ben zo blij dat jij dit ook opmerkt.’ Het gegeven dat we onze eigen realiteit kunnen kiezen die keer op keer wordt bevestigd binnen het geloofssysteem van onze eigen bubbel, is ontzettend schadelijk.”

“Dat zien we nu ook met de oorlog tussen Israël en Palestina. Mensen zitten in parallelle informatierealiteiten. Als jij in een pro-Israëlbubbel zit, dan zie je weinig meer dan een bevestiging van je eigen angsten, of dat nou gaat om antisemitische incidenten op campussen of nog meer horrorverhalen over de gebeurtenissen van 7 oktober. En als je gefocust bent op de barbaarse toestand in Gaza, dan zie je weinig van wat er op 7 oktober is gebeurd en hoor je waarschijnlijk veel samenzweringstheorieën die beweren dat het eigenlijk de IDF-soldaten waren die iedereen hebben omgebracht. Dat we onze eigen werkelijkheid kunnen kiezen is een serieuze crisis.”

Is er een weg terug voor de mensen die zijn afgedreven naar een bubbel met misinformatie?

“Ik denk dat we onderscheid moeten maken tussen mensen als Wolf, die zich opstellen als misinformatie-entrepreneurs, en haar consumenten. Wolf is daar terechtgekomen omdat de liberale samenleving haar heeft afgewezen. Haar carrière was definitief voorbij. De enige reden dat ze zo’n publiek heeft is dat mensen oprecht proberen de wereld te begrijpen. Veel van hen zijn verdwaald geraakt tijdens covid. Ze zijn verdwenen in rabbit holes en zijn verslaafd geraakt aan radicale podcasts. Uit sociaalwetenschappelijk onderzoek blijkt dat als iemand de weg is kwijtgeraakt en bijvoorbeeld bij QAnon is terechtgekomen, ze hun weg terug kunnen vinden als een naaste hun de hand reikt. Ik hoop dat dat mogelijk is. ”

U schrijft dat complotdenkers de feiten niet op orde hebben, maar het gevoel vaak wel. Waarom weten populistische extreemrechtse partijen die gevoelens beter te adresseren dan linkse partijen?

“Ik was betrokken bij de campagne van presidentskandidaat Bernie Sanders. Voor mij is hij iemand die de feiten en het gevoel wél op orde heeft. Centrumlinkse partijen houden vaak geen rekening met de woede bij de werkende klasse, die moet toezien hoe de elite overal mee wegkomt, terwijl zij keihard moet werken om rond te komen. Ze laten deze thema’s vaak liggen, omdat ze donaties krijgen van bedrijven die ze zouden moeten aanpakken (Klein refereert daarmee aan de Amerikaanse politiek, red). Dat creëert een vacuüm, dat wordt opgevuld door extreemrechts.”

“Extreemrechts geeft een draai aan de woede van de werkende klasse over hun achtergestelde salarissen. Deze partijen gebruiken een discours dat anti-elitair lijkt, maar eigenlijk de kwetsbaarste mensen juist benadeelt. Het is niet zo dat bijvoorbeeld Giorgia Meloni, de conservatieve premier van Italië, achter de banken aangaat: ze gaat juist achter de immigranten aan. Ze begint bij de banken, maar gebruikt een zondebok om ergens anders uit te komen. Dat is wat fascisten doen.”

U had Wolf heel veel vragen willen stellen, schrijft u, maar ze reageerde niet op uw e-mails. Heeft u sinds het verschijnen van Dubbelganger nog wat van haar vernomen?

“Ze heeft geen contact met me gezocht, maar ze deelt verschillende complottheorieën over mij en het boek op X.”

Dubbelganger

Naomi Klein, vertaald door Alexander van Kesteren

De Geus

€ 25,99,

540 blz.

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Hersenen hacken en een onderhuidse chip als smartphone: ‘Er kan straks heel veel’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 12:15 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1335 words

**Byline:** Eric Reijnen Rutten

**Body**

Stel je voor: je denkt aan het sturen van een appbericht. Als vanzelf wordt de app geopend en het bericht waaraan je denkt, wordt getypt en verstuurd. Zónder gebruik van je handen. ,,Het zou zomaar werkelijkheid kunnen worden.”

Hack je hersenen heet het boek van de Nijmeegse journalist Stan van Pelt (45) waarin hij een blik in de toekomst geeft over hoe techniek straks de hersenen een handje gaat helpen. ,,Er bestaat nu al een techniek waar je uit hersensignalen kan aflezen aan welke woorden je denkt”, vertelt Van Pelt, van huis uit neurowetenschapper. ,,Wie had dat ooit durven denken.”

De hersenen. Als er één onderdeel van het menselijk lichaam is waar nog weinig kennis over is, is dat het orgaan onder de schedel. ,,Er zijn 87 miljard hersencellen, allemaal kleine puzzelstukjes die in elkaar vallen. Als we van 100.000 iets weten, is het al veel.”

Stroompjes tegen het trillen

Maar toch. Inmiddels is al redelijk bekend dat bij mensen die Parkinson hebben en daardoor vaak hevig trillen een elektrode in het hoofd ingebouwd kan worden waardoor dat trillen afneemt. DBS heet dat, Deep Brain Stimulation, ofwel diepe hersenstimulatie. Een klein hersengebied wordt met stroompjes geprikkeld waardoor de overbeweeglijkheid - het trillen - afneemt. Hoe het precies werkt, is nog niet bekend, maar wél dat het werkt.

Het bijzondere is: hetzelfde apparaatje kan ook iets doen met stemmingen. Van Pelt schrijft in zijn boek dat een op de acht parkinsonpatiënten met zo’n DBS last krijgt van stemmingswisselingen. Vervelend voor ze, maar daarmee lijkt er wellicht ook een mogelijkheid om het omgekeerd te gebruiken: door met elektroden mensen van depressies af te helpen.

Er is vaak koudwatervrees om het te gebruiken

Naast elektrische prikkels kan er ook wat gedaan worden met magneetvelden, zo ondervond Van Pelt zelf. In een lab in Wales werd een speciaal soort magneet - door sommige onderzoekers gekscherend ook wel brain toy genoemd - boven zijn hoofd gehouden waardoor als vanzelf zijn duim omhoogging. Volkomen contactloos.

De hersenen kunnen dus worden beïnvloed zonder dat iemand je hoeft aan te raken: het wordt volgens de journalist nu al ingezet tegen hardnekkige depressies. Met bewezen succes. Toch wordt het nog niet veel gebruikt. ,,Er is vaak koudwatervrees om het te gebruiken, denken experts.”

En eigenlijk is dat zonde, vindt hij. Want als je het goed doorontwikkelt, kunnen er heel veel mensen mee geholpen worden.

Denken aan een woord: de computer vertelt het

Dat geldt ook voor technieken waarmee de hersenen ‘gelezen’ kunnen worden. Zo zijn er onderzoeken gedaan met mensen die niet of maar zeer beperkt kunnen communiceren met de buitenwereld. Dan gaat het om mensen met het locked-insyndroom, die dusdanige hersenschade hebben dat ze weliswaar helder van geest zijn maar nagenoeg alle controle over hun spieren kwijt zijn. Ook ALS-patiënten, van wie er zo'n vijftienhonderd zijn, kunnen ‘locked-in’ raken.

Middels elektroden op hun hoofd is het mogelijk hun gedachten ‘te lezen’. Als je het alfabet op een computerscherm weergeeft, valt bijvoorbeeld uit de elektrische prikkels die hersencellen uitwisselen af te lezen naar welke letter mensen kijken. Verlamde patiënten kunnen het scherm zo gebruiken als een soort virtueel toetsenbord. Ze typen dan niet met hun vingers, maar met hun ogen.

Kijkt zo’n patiënt steeds van de ene letter naar de andere, dan kan de computer die impulsen in de hersenen als het ware vertalen naar het woord dat hij wil ‘zeggen’. Waardoor de patiënten toch nog kunnen communiceren.

Er is echt al heel veel in ontwikkeling

Het is een techniek die nog in de kinderschoenen staat, beschrijft Van Pelt. Maar het lijkt inmiddels ook al zonder computerscherm met letters te kunnen. In Californië zijn neurologen er al in geslaagd om uit de hersengolven in het spraakgebied van een verlamde man af te leiden aan welke letters hij dácht. ,,Dat kan dus gewoon al’’, stelt Van Pelt. ,,Er is echt al heel veel in ontwikkeling.”

Eerder dit jaar werd naar buiten gebracht dat een dwarslaesiepatiënt van de Sint Maartenskliniek in Ubbergen weer een beetje kon lopen door implantaten in zijn hersenen. Als hij denkt aan lopen, gaat via de implantaten een signaal naar zijn benen die in beweging worden gezet.

Kleuren horen

Van Pelt stapelt het ene mooie voorbeeld op het andere. Zo beschrijft hij dat er ook al een methode is bedacht om kleuren te hóren. Een Britse kunstenaar heeft een soort sensor ontwikkeld die kleuren omzet in trillingen die hij op zijn achterhoofd voelt. ,,Dat voelen werkt zoals sommige gehoorapparaten ook werken, die in het bot zijn verankerd. Of zoals een stemvork: die zetten dirigenten vaak op hun hoofd. Via de schedel komen de trillingen bij het gehoororgaan.”

En elke kleur heeft zijn eigen soort trilling: als je de hersenen traint dat een bepaalde trilling een bepaalde kleur is, kun je dus kleuren horen. Het is nog een grote stap, maar dat geeft toch perspectief voor mensen die blind zijn: mogelijk dat je in de verre toekomst door een camera, die beelden omzet in signalen voor de hersenen, toch weer kunt zien.

,,Het zijn ontwikkelingen die langzaam gaan’’, erkent Van Pelt, ,,omdat wetenschap langzaam gaat. Maar technologisch gaat het soms heel hard.” Zoals AI, kunstmatige intelligentie, die neurowetenschappers heel erg kan gaan helpen om hersensignalen te herkennen. ,,Het aflezen van iemands hersenen, van wat iemand denkt, komt razendsnel dichterbij.”

Onderhuidse chip als extern brein

Als Van Pelt door zijn oogharen vijftig jaar vooruit kijkt, ziet hij mensen rondlopen die het doodnormaal vinden om een soort headset met sensoren op hun hoofd te dragen. ,,Al is dat met die sensoren misschien al te ouderwets gedacht.”

Voor je het weet ben je overgeleverd aan commerciële bedrijven die de technieken in handen hebben

Die headset meet voortdurend de hersenactiviteit en de oogbeweging en is - uiteraard draadloos - verbonden met een onderhuidse chip. ,,Die chip is dan je externe brein’’, stelt Van Pelt, die in de plaats komt van je smartphone.

De signalen die de chip opvangt van je hersenen, worden omgezet in beelden die dan bijvoorbeeld aan de binnenkant van een ‘slimme bril’ worden geprojecteerd. Dus als je een bericht wil sturen aan een vriend of vriendin, denk je aan het openen van WhatsApp, wordt die app ook daadwerkelijk opgestart.

Dan denk je aan de naam aan wie het bericht gestuurd moet worden en aan het bericht zelf en wordt het bericht vanzelf verstuurd, zonder dat je dus je handen er voor hebt gebruikt.

Het gevaar: hacken van je hersenen

Maar dan is je externe brein dus mogelijk ook te hacken? ,,Stel je voor dat je je elektrische rolstoel straks kunt besturen met je gedachten en iemand anders neemt de besturing over. Of je kunt alleen via de spraakcomputer praten en de signalen van je hersenen worden door iemand misbruikt waardoor je andere dingen zegt dan je wilt.”

Dat is een bedreiging waar volgens Van Pelt over moet worden nagedacht. ,,Want voor je het weet ben je overgeleverd aan commerciële bedrijven die de technieken in handen hebben. Al hoef je voorlopig nog niet bang te zijn dat iemand je gedachten gaat sturen.”

Bij dementie hersencellen stimuleren

De technologische ontwikkelingen bieden vooral enorm veel mogelijkheden, wil hij benadrukken. Met een dwarslaesie weer kunnen lopen, volledig verlamde mensen die weer kunnen praten. ,,Als het een beetje meezit, kan het straks ook mensen met dementie gaan helpen. Je krijgt er geen hersencellen mee terug, maar kunt wel de hersencellen die er nog zijn meer stimuleren.”

Toegegeven: het lijkt misschien nog onrealistisch. ,,Maar dat die man met die dwarslaesie ooit weer zou kunnen gaan lopen, leek ook utopisch. Hetzelfde geldt voor gedachten lezen: je kunt nu al met een soort MRI-scanner en AI zien aan welke plaatjes iemand denkt. Als je dit vijftien jaar geleden had voorspeld, had niemand je geloofd.”

Het boek Hack je Hersenen is uitgegeven door New Scientist. In de Nijmeegse boekhandel Dekker van de Vegt is donderdag 7 december een boekpresentatie.

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**SP Lochem 1 wint met 0-1 van SML 1**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 03:51 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 129 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

SP Lochem 1 heeft zondag SML 1 verslagen in de 3e klasse. De uitploeg trok het duel met 0-1 naar zich toe.

SML staat na deze wedstrijd met 10 punten op de achtste plek, terwijl SP Lochem op de zesde plaats staat met 14 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft SML één overwinning behaald vier keer verloren, terwijl SP Lochem twee overwinningen, twee keer gelijkgespeeld en één nederlaag heeft. Dit was de derde overwinning van SP Lochem met één doelpunt verschil. Warnsveldse Boys is zondag 3 december om 14.00 uur op Sportpark De Elze de volgende tegenstander voor SP Lochem.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Sp. Neede 5 speelt thuis gelijk tegen WVV'34 5**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 12:39 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 117 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Sp. Neede 5 en WVV'34 5 hebben zondag de punten gedeeld in de 7e klasse. Het duel eindigde in 1-1.

Sp. Neede staat op de derde plaats met 16 punten. WVV'34 staat nog steeds aan de leiding met 22 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Sp. Neede drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl WVV'34 vier overwinningen en één gelijkspel heeft. Sp. Neede speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 3 december om 11.45 uur op bezoek bij Rietmolen op Sportpark De Wieken.

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

**Load-Date:** December 1, 2023

**End of Document**



**Puntendeling bij DTC '07 2 tegen Sp. Neede 2**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 01:51 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 130 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Thuisploeg Sp. Neede 2 en DTC '07 2 hebben de punten gedeeld in hun ontmoeting in de 3e klasse. De wedstrijd eindigde in 1-1.

Het is de vierde wedstrijd zonder overwinning op rij voor DTC '07. Sp. Neede staat op de tiende plek met 6 punten. DTC '07 is de nummer 3 met 12 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Sp. Neede drie keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl DTC '07 één overwinning, twee keer gelijkgespeeld en twee nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor DTC '07 is Reutum. De teams spelen tegen elkaar op zondag 3 december om 9.30 uur op Sportpark Lattrop.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Tientallen motorvrienden rijden mee met laatste ritje van doodzieke Jan (67): ‘Vechten tegen de tranen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 05:23 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 584 words

**Byline:** Diego Kemps

**Body**

Hij bezorgde jarenlang zieke kinderen en volwassenen de dag van hun leven met een ritje op zijn trike. Nu is Jan Middelkamp (67) zelf doodziek. Tientallen bikers en trikers uit heel het land bewijzen hem zondagmiddag een laatste eer in zijn woonplaats Raalte. ,,Dit is waarschijnlijk een van mijn laatste ritjes. Dat voelt raar.”

Ronkende motoren en de geur van benzine. Het lijkt op de Hogeweg in Raalte even alsof er een motormeeting plaatsvindt. De reden is minder vreugdevol dan dat.

Menig biker moet tegen de tranen vechten als ze hun doodzieke motorvriend bij zijn huis zien staan met zijn rollator, zwaaiend naar zijn vrienden. ,,Hij deed dit jarenlang voor anderen. Nu mogen we het voor hem doen”, zegt vriend en trikerijder Willem Kooiman.

‘Zoveel zieke mensen geholpen’

Middelkamp is al jaren verzot op zijn trike, een soort grote motor met drie wielen en twee zitplekken. Jarenlang zet hij zich met zijn voertuig in voor verschillende organisaties die zieke mensen een leuke dag bezorgen, zoals stichting Wensambulance, Stichting doe een Wens en Childrens Run.

En zijn eigen stichting JB de Bent, die eveneens mensen met een beperking een leuke dag bezorgt op de motor of trike. ,,Hij heeft al zoveel zieke mensen een leuke dag kunnen bezorgen. Het maakt niet uit waar, hij rijdt heel Nederland door”, zegt goeie vriendin Joke Damman.

Donornier

Middelkamp is zelf ook al een hele tijd ziek. Sinds zijn dertigste kampt hij met de auto-immuunziekte lupus. Lange tijd ging dat goed, mede door de donornier die hij jaren geleden van zijn vrouw kreeg. ,,Maar sinds vorig jaar gaat het slechter, zegt Damman. ,,In september kreeg hij te horen dat hij uitbehandeld is.”

Het was een grote schok voor alle motorvrienden, waar hij al jarenlang heel Nederland mee door crosst om zich in te zetten voor zieke mensen. ,,Het is heel zwaar”, zegt Kooiman, die uit Groningen is komen rijden voor zijn vriend. ,,Hij stond altijd voor anderen klaar. Het minste dat ik kan doen is hier langs gaan om hem een laatste eer te bewijzen.”

Dat beaamt ook Jack Ernsten. ,,Het zijn je brothers and sisters. Als een van hen zo ziek is, dan hoor je er te staan. Vooral voor Jan. Overal waar hij kon zijn, was hij aanwezig voor de zieke kinderen.”

‘Nu is het opeens omgekeerd’

Iets na tweeën rijdt een colonne van zo’n dertig motor- en trikerijders richting het huis van Middelkamp. In de verte zijn de ronkende motoren al te horen. Een geluid waar Middelkamp maar geen genoeg van kan krijgen. Voorop rijden zijn twee broers. ,,Prachtig dat zoveel bikers hieraan mee willen doen”, zegt broer Alfons geëmotioneerd. ,,Dit is een moeilijke tijd voor ons als familie. Dit is weer even een lichtpuntje.”

Bij aankomst staat de zieke Middelkamp, gehuld in bikersjack en cowboyhoed, met zijn gezin te zwaaien naar zijn vrienden. Een mooi moment, maar ook hij heeft het even moeilijk. ,,Ik ben tegen mijn tranen aan het vechten. Ik denk dat dit een van de laatste ritjes wordt. Dat voelt wel heel raar.”

Dat laatste ritje kan hij zelf niet meer op zijn trike maken. Een ambulance van stichting Wensambulance rijdt mee in de colonne. Ook deze stichting wil Middelkamp bedanken voor zijn jarenlange inzet.

Vergezeld door zijn kleinkinderen wordt hij op een brancard de ambulance in getild. ,,Nu lig ik zelf een keer op de brancard. Jarenlang heb ik voor ouderen, zieke of verwaarloosde kinderen gereden. Iedereen heeft bij mij op de trike gezeten. Heel apart dat het nu een keer omgekeerd is en iedereen dit voor mij doet. Maar ik vind het prachtig.”

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**HVV tegen ONDO werd kort gestaakt, maar publiek zag vermakelijke wedstrijd: ‘We hebben veel aanvallende kwaliteiten’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 08:43 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 588 words

**Byline:** Ryan Verhaegen

**Body**

HVV Helmond boekte op bezoek bij ONDO de derde overwinning op rij. De Helmondse ploeg kwam al binnen twaalf seconden op 0-1 en won met 1-4. Helaas overschaduwde een incident tussen grensrechter en supporter de wedstrijd.

Direct na de 1-4 van HVV stormde de grensrechter van de club af op een supporter die volgens hem iets tegen één van zijn kinderen had gezegd. De man werd hardhandig tegen het raam geduwd en viel vervolgens op de grond. Zowel supporters als spelers en trainers bemoeiden zich met het voorval, waarna de wedstrijd al snel vijf minuten werd stilgelegd. Na de afkoelperiode gaven de twee hoofdrolspelers elkaar onder luid applaus een hand en bleek de kou uit de lucht.

Na afloop van het duel reageerden HVV-aanvoerder Maikel Verkoelen en ONDO-trainer Ralph Verheijen op het voorval. „Ik kreeg niet zoveel mee. Ik zag het pas toen het al gebeurd was. Het is netjes opgelost en we hebben geprobeerd op het veld gelukkig geen gekke dingen gedaan. Dat willen we bij HVV ook zo houden”, sprak Verkoelen kort. Ook Verheijen had slecht zicht op de situatie. „Ik kon het slecht zien. Ik zag ineens tumult en iemand op de grond liggen. Het was vooral zaak om het rustig te houden en dat is gelukt. Niemand had er iets aan gehad als de wedstrijd definitief gestaakt was.”

Snelle voorsprong

Los van de korte onderbreking kreeg het publiek een vermakelijke wedstrijd voorgeschoteld. Hoewel het spel niet al te nauwkeurig was, zat er veel tempo in. Wat ook snel was, was de openingstreffer. Na amper twaalf seconden lag de bal al in het net. Giovanni van Beek krulde direct raak. „Ik kap hem uit en schiet hem in de verre hoek, dat is denk ik wel mijn snelste ooit”, vertelde Van Beek lachend over zijn snelle treffer. Tien minuten later maakte Yassir Javouani de 0-2 en leek HVV weg te lopen, totdat Joost Berkers vlak voor rust de aansluitingstreffer maakte, 1-2.

De ambities van ONDO konden in de tweede helft echter alweer snel de ijskast in. Het was opnieuw Van Beek die kon juichen. „Af en toe waren we wat slordig, maar als we ons koppie erbij houden kan eigenlijk geen een tegenstander van ons winnen. De eerste vond ik wel de mooiste en had zelf ook nog wel twee of drie kansen meer af kunnen maken”, bleef de man of the match zelfkritisch. Voor ONDO was de snelle tegentreffer vooral een klap. „We hebben erop gehamerd want we zijn de laatste drie wedstrijden iedere keer slecht begonnen. Zeker tegen een ploeg met de kwaliteiten van HVV maak je het jezelf wel heel erg lastig”, aldus Verheijen.

Aanvallend spel

Wat opviel aan de spelopvattingen van beide ploegen, was de aanvallende intentie waar HVV mee op het veld stond. „We spelen in een 3-4-3 opstelling. We hebben veel aanvallende kwaliteiten en ook veel kwaliteit aan de bal. We kunnen een mannetje uitspelen en zo kansen creëren. We begonnen heel scherp, iedereen wil graag van ons winnen, veel beter kan eigenlijk niet”, zegt Verkoelen, die de ambitie heeft om bovenin mee te blijven strijden. „De kwaliteiten hebben we zeker, daar ligt het niet aan. We willen zo lang mogelijk meedoen en bovenin meedraaien. Het zal aan onszelf liggen, in zowel de grote wedstrijden, maar ook in de kleine. Daar word je kampioen zeggen ze”, besloot de aanvoerder.

ONDO: Van den Boer; S.Berkers, Driessen, G. Verberne, De Jong; Haasen (55. Aarts), J. Berkers, Slegers; K. van der Heijden (69. K. Verberne, Van Gerwen.

HVV Helmond: Baggermans; Farah (71. Sahin), Verkoelen, M. Schalks; Van Veen, R. Schalks, El Maach, Van Beek; Garrido, Hertogs (71. Alkan), Javouani (62. Azarfane)

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Dronken Douwe Bob was betrokken bij incident in Abcoude: ‘Heel erg geschrokken van mezelf’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 06:21 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 580 words

**Byline:** Showredactie/Alexander van Eenennaam

**Body**

Douwe Bob was zaterdagavond betrokken bij een incident in Abcoude, waarbij hij ‘een 16-jarige jongen’ een ‘tik op zijn helm’ heeft gegeven. Dat heeft zijn manager laten weten. Het incident was voor Douwe Bob, die had gedronken, de directe aanleiding om zich op te laten nemen in een afkickkliniek voor zijn alcoholverslaving.

,,Ik ben echt heel erg geschrokken van mezelf en ga per direct stappen ondernemen om dit nooit meer te laten gebeuren. Mijn oprechte excuses aan de betrokkenen en de rest van Abcoude voor het mooie dorp op deze manier in de media te laten komen”, laat de zanger via zijn manager weten in een reactie. ,,I’ll do better.”

Een dag later laat Douwe Bob op Facebook weten dat de jongen niet 16, maar ‘dik in de 20' zou zijn geweest. ‘Ik ben hier verre van trots op maar het is wel een wezenlijk verschil’, schrijft hij.

Excuses

De manager ontkent dat er sprake was van een ‘klap’. Dat verhaal ging zondag rond op sociale media. ,,Het was een opstootje met wat jongeren met scooters, geen verkeersruzie. Er zijn wat lelijke dingen gezegd, toen heeft Douwe Bob een tik op een helm gegeven.” Ook benoemt hij dat de zanger ‘heel veel spijt’ heeft. Hij is bij de jongen op bezoek geweest om excuses en bloemen aan te bieden, aldus zijn manager, die meldt dat er geen aangifte is gedaan van het incident.

De 30-jarige zanger liet zondag op Instagram weten dat hij ‘een serieus alcoholprobleem’ heeft. ‘Heel veel dingen gaan goed op dit moment, één ding gaat helemaal mis’, schreef hij. Douwe Bob gaat dinsdag voor een maand naar een afkickkliniek in het buitenland.

Plannen

De zanger heeft momenteel nog steeds veel succes met zijn eerste single van zijn komende album. This world is our home staat al drie maanden in de Top 40 en bezet de vijfde plaats. In februari verschijnt zijn nieuwe album, waarna een tour volgt. Vooralsnog is Douwe Bob van plan de albumlancering en de concerten als gepland te laten plaatsvinden, maar als de behandeling het vereist, past de zanger zijn plannen aan.

Tekst gaat verder onder de instagrampost

Douwe Bob heeft al langer problemen met alcohol, iets dat hij heeft meegekregen van zijn vader. Simon Posthuma overleed in 2020 aan de gevolgen van het syndroom van korsakov, een aandoening die samenhangt met alcoholverslaving. Eind vorig jaar sprak de zanger er openhartig over in een interview met deze site.

Hij noemde toen de voornaamste les van het jaar dat hij ‘niet naar de fles moet grijpen’. ,,Ik ben gewoon alcoholist. Punt uit. Alcohol is mijn valkuil, altijd geweest en dat zal het blijven”, zei hij na een jaar waarin hij vader was geworden van drie kinderen bij drie verschillende moeders. ,,Juist als ik het het meest nodig denk te hebben, moet ik het niet doen. Omdat ik die kids heb en ik zelf mijn vader heb verloren aan de drank.’’

Hulp zoeken

In dat gesprek gaf de zanger al aan dat hij er misschien ooit hulp voor zou zoeken. ,,Bij mij is het zwart of wit, alles of niets. Alcohol kan ook echt leuk zijn, dat is het gevaar. Mensen zeggen: niemand wordt leuker van een wijntje. Jawel, daar word je wel leuker van. Alleen: niemand wordt leuker van drie fléssen wijn. Het is heel tof om een wijntje te drinken met je vrienden, een leuke avond te hebben, maar je moet de volgende ochtend niet een biertje drinken om de avond ervoor weg te werken. Dat is een trigger.’’

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast. Al onze podcasts vind je op ad.nl/podcasts.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment:

**Load-Date:** November 27, 2023

**End of Document**



**Sp. Neede 6 overklast in de uitwedstrijd door WVV'34 6**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 11:39 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 130 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Sp. Neede 6 heeft een pak slaag gekregen in de uitwedstrijd tegen WVV'34 6. Ze verloren met 6-0 in de 7e klasse.

Sp. Neede heeft nu vier wedstrijden achter elkaar verloren. WVV'34 staat na deze wedstrijd op de derde plaats met 12 punten, terwijl Sp. Neede 6 op de negende positie staat met 3 punten. WVV'34 heeft in de laatste vijf wedstrijden drie overwinningen behaald en twee keer verloren, terwijl Sp. Neede één overwinning en vier nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor Sp. Neede is Bentelo. De teams spelen tegen elkaar op zondag 3 december om 9.00 uur op Sportpark 't Haantje.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**WVV'34 6 wint in doelpuntenfestijn van Sp. Neede 6**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 11:39 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 113 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Een zeer ruime winst voor WVV'34 6 in de thuiswedstrijd tegen Sp. Neede 6 in de 7e klasse zondag. Het duel is geëindigd in 6-0.

WVV'34 staat op de derde plek met 12 punten. Sp. Neede staat op de negende plaats met 3 punten. WVV'34 heeft in de laatste vijf wedstrijden drie overwinningen behaald en twee keer verloren, terwijl Sp. Neede één overwinning en vier nederlagen heeft. Op zondag 3 december om 10.00 uur speelt WVV'34 een uitwedstrijd tegen Witkampers op Sportpark Leussinkpark.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Sp. Neede 5 beëindigt de zegereeks van WVV'34 5**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 12:39 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 143 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

De succesvolle periode voor WVV'34 5 in de 7e klasse is ten einde gekomen. Voor de uitwedstrijd tegen Sp. Neede 5 had WVV'34 een reeks van zes opeenvolgende overwinningen, maar die serie werd zondag doorbroken op Sportpark 't Haantje na een 1-1 eindstand.

Sp. Neede heeft 16 punten en staat op de derde plek, terwijl WVV'34 met 22 punten de eerste plaats inneemt. Sp. Neede heeft in de laatste vijf wedstrijden drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl WVV'34 vier overwinningen en één gelijkspel heeft. WVV'34 speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 3 december om 9.00 uur thuis tegen Bon Boys op Sportpark Ruperts Erve.

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

**Load-Date:** December 1, 2023

**End of Document**



**SML 1 verliest van SP Lochem 1 in de 3e klasse**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 03:51 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 140 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

SML 1 heeft thuis met minimaal verschil verloren van SP Lochem 1 op Sportpark De Bakenberg. De 3e klasse-wedstrijd op zondag werd met 0-1 gewonnen door SP Lochem.

Op dit moment heeft SML 10 punten en staat op de achtste plaats, terwijl SP Lochem met 14 punten op de zesde positie staat. In de laatste vijf wedstrijden heeft SML één overwinning behaald vier keer verloren, terwijl SP Lochem twee overwinningen, twee keer gelijkgespeeld en één nederlaag heeft. Dit was de vierde nederlaag met één doelpunt verschil van SML dit seizoen. Robur et Velocitas is zondag 3 december om 14.00 uur op Sportpark Kerschoten de volgende tegenstander voor SML.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Dit is hoe de eerste teams uit Nunspeet dit weekeinde speelden**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 04:26 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 584 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Dit weekeinde werd weer gevoetbald door de clubs uit de gemeente Nunspeet. In dit artikel volgt een beknopte samenvatting van de diverse gespeelde wedstrijden door de eerste elftallen.

Hulshorst 1 - ZVV '56 1: 4-1

Hulshorst 1 heeft nu de leiding in de 5e klasse. De ploeg won de thuiswedstrijd tegen ZVV '56 1 op Sportpark De Eendracht zaterdag met 4-1. Hulshorst heeft nu hetzelfde aantal punten als GVC 1. ZVV '56 staat nu op de twaalfde plaats. Dat betekent dat Hulshorst al ninth wedstrijden ongeslagen is. Hulshorst heeft in de laatste vijf wedstrijden drie overwinningen behaald en twee keer gelijkgespeeld, terwijl ZVV '56 vijf nederlagen heeft. Hulshorst speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 2 december om 14.30 uur op bezoek bij Oranje - Wit op Sportpark Elst.

Nunspeet VR1 - VIOS V. VR2: 6-0

In de 4e klasse heeft Nunspeet VR1 zaterdag een overwinning geboekt op VIOS V. VR2. Het werd maar liefst 6-0 voor de thuisploeg. Nunspeet staat na deze wedstrijd op de zevende plaats met 10 punten, terwijl VIOS V. VR2 op de negende positie staat met 3 punten. Nunspeet heeft in de laatste vijf wedstrijden twee overwinningen behaald en drie keer verloren, terwijl VIOS V. drie keer gelijkgespeeld en twee nederlagen heeft. Op woensdag 6 december om 20.00 uur speelt Nunspeet uit tegen DVS'33 Ermelo op Sportpark DVS '33.

Nunspeet 1 - SVI 1: 2-0

Nunspeet 1 heeft SVI 1 met 2-0 verslagen in de 2e klasse op zaterdag. Nunspeet staat op de zevende plek met 13 punten. SVI is de nummer 6 met 13 punten. Nunspeet heeft in de laatste vijf wedstrijden drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl SVI twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Nunspeet speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 2 december om 15.00 uur op bezoek bij DOS Kampen op Sportpark De Maten.

Elspeet 1 - SV Reaal Dronten 1: 0-0

De wedstrijd tussen Elspeet 1 en SV Reaal Dronten 1 zaterdag is onbeslist geëindigd. In het duel in de 4e klasse werd niet gescoord: 0-0. Het was de vierde wedstrijd zonder overwinning op rij voor Elspeet. Op dit moment heeft Elspeet 4 punten en staat op de dertiende plaats, terwijl SV Reaal Dronten met 6 punten op de twaalfde positie staat. SV Reaal Dronten heeft 2 wedstrijden minder gespeeld dan Elspeet. Elspeet heeft in de laatste vijf wedstrijden één overwinning behaald, één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl SV Reaal Dronten één overwinning, twee keer gelijkgespeeld en twee nederlagen heeft. BAS is zaterdag 2 december om 14.30 uur op Sportpark De Schelp de volgende tegenstander voor Elspeet.

Elspeet VR1 - SP Teuge VR1: 3-3

Thuisploeg Elspeet VR1 en SP Teuge VR1 hebben de punten gedeeld in hun ontmoeting in de 5e klasse. Het duel eindigde in 3-3. Elspeet heeft 5 punten en staat op de negende plaats, terwijl SP Teuge met 16 punten de derde positie inneemt. In de laatste vijf wedstrijden heeft Elspeet één overwinning behaald, twee keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl SP Teuge vier overwinningen en één gelijkspel heeft. Dit was het tweede gelijkspel van Elspeet dit seizoen. Op zaterdag 2 december om 12.00 uur speelt Elspeet een uitwedstrijd tegen Beekbergen op Sportpark Veldhof.

Uitgesteld

Voor de volgende wedstrijden zijn nog geen resultaten bekend omdat deze zijn uitgesteld: VEVO VR1 - Hulshorst VR1

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**ST MEC/FCTrias 4 maakt met overwinning einde aan zegereeks Sp Rekken 5**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 11:45 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 143 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

De wedstrijd tussen Sp Rekken 5 en het bezoekende ST MEC/FCTrias 4 is in 1-2 geëindigd. Het resultaat betekent voor Sp Rekken dat een reeks van zes opeenvolgende overwinningen in de 7e klasse ten einde kwam.

Sp Rekken staat na deze wedstrijd op de tweede positie met 18 punten, terwijl ST MEC/FCTrias 4 op de zevende positie staat met 11 punten. MEC heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Sp Rekken. In de laatste vijf wedstrijden heeft Sp Rekken vier overwinningen behaald één keer verloren, terwijl MEC drie overwinningen en twee nederlagen heeft. Klein Dochteren is zondag 3 december om 10.00 uur op Sportpark 't Schooldert de volgende tegenstander voor Sp Rekken.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**DSC'65 1 toont wederom uitstekende vorm met zege op Roswinkel Sp. 1**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 03:52 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 162 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

DSC'65 1 is op dit moment moeilijk te stoppen en dat heeft Roswinkel Sp. 1 zaterdag ook ondervonden op Sportpark De Hoop. Het duel eindigde in 4-2, waarmee DSC'65 zijn zesde winst op rij heeft behaald in de 5e klasse.

Het resultaat betekent zes opeenvolgende overwinningen voor DSC'65 met een totaal van vier opeenvolgende nederlagen voor Roswinkel Sp. DSC'65 staat na deze wedstrijd met 19 punten eerste, terwijl Roswinkel Sp. de nummer 9 is met 3 punten. Roswinkel Sp. heeft 2 wedstrijden minder gespeeld dan DSC'65. In de laatste vijf wedstrijden heeft DSC'65 vijf overwinningen behaald, terwijl Roswinkel Sp. één overwinning en vier nederlagen heeft. DSC'65 speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 3 december om 14.00 uur op bezoek bij Buinerveen op Sportpark VV Buinerveen.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Dit zijn alle uitslagen, doelpuntenmakers en bijzonderheden in het Achterhoekse en Liemerse amateurvoetbal**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 03:49 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 2850 words

**Byline:** Remko Alberink, Raymond Willemsen, Fred Diks, Bob de Rijcke, Tijn Lubbers, Ties Ruesink, Roel Tomassen

**Body**

Longa’30 heeft in de vierde divisie D drie heel belangrijke punten behaald in de strijd tegen degradatie. In Lichtenvoorde werd het Friese Buitenpost met 3-0 verslagen. In de tweede klasse G won Varsseveld de strijd om de eerste plaats van DVC’26 (3-2).

VIERDE DIVISIE D

Longa’30-Buitenpost 3-0 (2-0). 1-0 Thomas Kerperien, 2-0 Bjarne te Brake, 3-0 Thom Berendsen.

Longa’30 heeft weer een beetje lucht in de strijd tegen degradatie na de verrassend hoge overwinning op de Friese middenmoter Buitenpost. De Lichtenvoordenaren leidden halverwege al met 2-0 door treffers van Thomas Kerperien en Bjarne te Brake. Na rust bepaalde Thom Berendsen de eindstand op 3-0. Longa’30 heeft nu dertien punten en staat op een veilige twaalfde plek.

,,Buitenpost begon goed aan de wedstrijd en kreeg ook de eerste kans, maar daarna namen wij het over”, zei Longa’30-trainer Dennis van Toor. ,,De tweede helft zijn we niet meer in de problemen geweest. We hadden nog vaker kunnen scoren, maar laten we hier blij mee zijn. Zo vaak komt het niet voor dat we met 3-0 winnen. En dit zijn drie heel belangrijke punten, want iedereen wint van iedereen in deze klasse.”

Komende zaterdag speelt Longa’30 thuis in Lichtenvoorde de derby tegen het Aaltense AZSV.

EERSTE KLASSE H

Grol-NEO 2-5 (1-1). 1-1 en 2-5 Mart Willemsen.

,,Het klinkt gek als je de uitslag ziet, maar we hadden meer verdiend”, zei Grol-trainer Philip Agteres. ,,We konden de hele wedstrijd mee met NEO, maar drie blunders hebben ons genekt. En een ploeg als NEO straft die wel af.”

Verdediger Mart Willemsen scoorde beide doelpunten voor Grol, de nummer acht in 1H.

RKZVC-FC Winterswijk 1-1 (0-0). 1-0 Siebe Klein Goldewijk, 1-1 Nick Jansen.

,,Ik denk een terechte afspiegeling. De laatste weken is er wat meer vastigheid en geven we niet meer zo veel weg. Daarnaast creëren we ook steeds meer”, zei RKZVC-routinier Sjors Storkhorst. Storkhorst is bezig aan zijn zeventiende jaar bij RKZVC en is nog een van de weinige spelers die alle promoties heeft meegemaakt. Storkhorst: ,,Na drie kampioenschappen wil je natuurlijk niet twee keer achter elkaar degraderen.”

Ook FC Winterswijk-trainer Erik Zandstra vond de uitslag terecht. ,,We waren voetballend niet bij machte om hier te winnen. Als je in de 80ste minuut achterstaat, ben je blij met een punt, maar ik vond het een zeer matige wedstrijd.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

TWEEDE KLASSE G

Varsseveld-DVC’26 3-2 (1-1). 1-0 Luke Groot Wassink, 1-1 Wesley Mortier, 2-1 Cas Kemperman, 3-1 Jordi Besselink, 3-2 Wesley Mortier.

Onder het toeziend oog van oud-bondscoach Guus Hiddink verstevigde Varsseveld in een enerverende topper de koppositie in 2G. Varsseveld leidt met negentien punten uit negen duels. DVC’26 heeft nu vier punten minder, maar wel een wedstrijd minder gespeeld.

Guus Hiddink koos Varsseveld-uitblinker Jeffrey Megens tot ‘man of the match’. Routinier Megens was zo trots als een pauw toen hij op de foto ging met Hiddink: ,,Hij vond me rustig aan de bal en bij mijn passes zat er telkens een idee achter. Dat vond ik een mooi compliment.”

DVC’26-trainer Willem Mulderij vond de eerste nederlaag van zijn team doodzonde. ,,Wij waren de beter voetballende ploeg, maar door persoonlijke fouten ging het toch mis.”

VVG’25-Schalkhaar 3-0 (3-0). 1-0 Yannis Megens, 2-0 Alexander Megens, 3-0 Ramon Pastoor.

VVG’25-trainer Ties Evers had tegenstander Schalkhaar geanalyseerd en ontdekte dat de gasten veel voor de bal speelden, waardoor hun restverdediging zwak was. ,,Daar hebben we drie keer binnen 25 minuten van geprofiteerd. Toen was de wedstrijd al gelopen. Daarna hebben we laten zien dat onze verdediging stabiel bleef.”

DIO’30-DCS 0-0.

,,De tijd van praten was voorbij. Ik heb de spelers geïnstrueerd om na een roerige week hun voeten te laten spreken”, vertelde DCS-trainer Jeroen Jordens, die de honneurs waarnam na het vertrek van Eric van Zutphen. ,,Dat is gelukt, want we hebben niet verloren. We hadden pech dat een inzet van Alper Demiray van de lijn werd gehaald en een knal van Finn van Wessel tegen de binnenkant van de paal kwam. Aan de andere kant kreeg DIO voor rust ook goede kansen.”

Jordens beschikt niet over de juiste trainersdiploma’s. ,,Vandaar dat ik van de KNVB hoogstens drie wedstrijden mag coachen. Het bestuur is hard op zoek naar een opvolger.”

Trekvogels-Westervoort 0-1 (0-0). 0-1 Christian Martínez van Grieken.

Door een doelpunt in de extra tijd was Westervoort-trainer Wim Bleijenberg uitzinnig van vreugde. ,,Een gelijkspel zou de verhoudingen goed weergegeven hebben. Dit is een mooie meevaller.”

Een bal van Stan Maassen van den Brink kwam tegen de paal, ,,maar ook Trekvogels kreeg goede mogelijkheden.”

Door de winst staat Westervoort nu gedeeld tweede, samen met DVC’26 en Leones.

DERDE KLASSE A

Ruurlo-Wijhe 1-2 (0-0). 1-0 Tom Meutstege.

Ruurlo verloor voor de tweede keer dit seizoen in eigen huis. Volgens trainer Jan Lorsé was het net als de eerste thuisnederlaag (3-4 tegen WVV’34) een ongelukkige. ,,Het was een gelijk opgaande wedstrijd. We maakten een mooie goal, maar gaven die voorsprong na vijf minuten alweer weg. Als we die voorsprong iets langer vasthouden, ontstaan er ruimtes waarvan we met onze snelheid kunnen profiteren.” Ook was Lorsé niet te spreken over de gegeven penalty waaruit de 1-2 werd gemaakt. ,,Je kunt hem geven en je kunt hem niet geven. Hands blijft een eeuwige discussie, maar in hun zestien gebeurde hetzelfde en toen gaf hij hem niet.”

DERDE KLASSE B

GSV’38-Witkampers 1-1 (1-0). 1-0 Yorick Keuken.

Na twee verliespartijen boekte het Giesbeekse GSV’38 weer een resultaat. De wedstrijd stond in het teken van aanvoerder Branco Reesink, die zijn 250ste wedstrijd in de hoofdmacht speelde. ,,Als ik vorige week had mogen tekenen voor 1-1, had ik het gedaan. Na afloop van de wedstrijd sta ik met een ander gevoel. We hadden de beste kansen waarvan er meer in hadden gemoeten”, zei trainer Herko Engelsman. Hij ergerde zich vooral aan een kans vlak voor tijd, waarbij twee spelers alleen op de keeper afgingen, maar er een besloot voor eigen succes te gaan. ,,Desondanks ben ik supertevreden. Witkampers is een van de titelfavorieten en we hebben laten zien dat we gelijkwaardig zijn.”

DERDE KLASSE C

VIOD-SDOUC 2-2 (1-0). 1-0 Wessel Rensen, 1-1 Enes Yilmaz, 1-2 Steven Theunissen, 2-2 Mike Severs.

VIOD en SDOUC, respectievelijk de nummers twee en één in de derde klasse C, hielden elkaar in een matig duel in evenwicht. Na een 1-0 ruststand maakte de Ulftse ploeg in de tweede helft met twee snelle treffers de meeste aanspraak op de overwinning, maar Mike Severs redde een punt voor de Doetinchemmers. Vlak voor tijd miste VIOD-aanvoerder Jorn Eijkelkamp nog een strafschop.

FC Bergh-DDV’23 7-0 (3-0). 1-0 Victor Steinhauer, 2-0 Jort Hunting, 3-0 en 4-0 Victor Steinhauer, 5-0 (pen.) Stan de Winter, 6-0 Yorick Kaal, 7-0 Jort Hunting.

FC Bergh won voor de tweede week op rij met forse cijfers. Laagvlieger DDV’23 uit Ooij werd volledig kansloos gelaten. ,,We hebben net als vorige week heel goed gevoetbald. We scoorden de 3-0 en 4-0 op goede momenten waardoor de moed in de schoenen zonk bij de tegenstander. In de tweede helft was het alleen maar tegenhouden voor ze”, zei trainer Iwan Went. FC Bergh klimt naar de zevende plaats en heeft in één klap ook een positief doelsaldo. Went: ,,We hebben onszelf onderin wat lucht verschaft.”

Jonge Kracht-Concordia Wehl 5-2 (3-1). 2-1 Owen Peters, 4-2 Twan Siebes.

,,Dit was een geflatteerde uitslag. Er had meer in gezeten voor ons, maar alles viel hun kant op”, vertelde trainer Michel Buiting na de vijfde nederlaag van het seizoen. Na drie minuten kregen de bezoekers een uitgelezen mogelijkheid om de score te openen, maar het probleem van vorig seizoen leek zich in Huissen te herhalen. ,,We hebben meerdere honderdprocentkansen gehad. Daarnaast denk ik ook dat de scheidsrechter een aantal cruciale fouten heeft gemaakt”, zei Buiting, die de keeper van de tegenstander hands zag maken buiten het strafschopgebied. ,,Tegen tien man had ik het nog willen zien.”

DVV-Spero 3-1 (2-1). 1-0 Davy van den Dam, 2-0 Youri Poorter, 3-1 Niels Mattijssen.

Het Duivense DVV won voor de derde keer op rij. Volgens trainer Ron Olyslager was daar niets op af te dingen. ,,We voetbalden beter en creëerden de meeste kansen. Er was maar één ploeg die aanspraak maakte op de drie punten.” Na een stroeve competitiestart lijkt het lek bij de Duivense equipe boven. Olyslager: ,,We hebben de weg omhoog weer ingezet. Nu moeten we dit proberen vast te houden tot de winterstop.” DVV staat samen met OBW en DVOL gedeeld vierde.

OBW-RKSV Driel 2-2 (2-1). 1-0 en 2-0 Dimitri Vrehe.

Het Zevenaarse OBW kreeg in extremis de gelijkmaker om de oren tegen RKSV. ,,Het voelt natuurlijk erg zuur, maar gezien de gehele wedstrijd is het terecht. Dit was een van onze minste wedstrijden”, concludeerde OBW-trainer Yassin Ouardighi. Hij merkt dat zijn ploeg dit seizoen moeite heeft met opportunistisch spelende ploegen. ,,We begonnen goed, maar we verloren al snel de grip. We hebben moeite met dit soort tegenstanders, ik speel liever tegen voetballende teams.” Er lijkt zich in 3C een duidelijke top drie af te tekenen. Daaronder staat OBW op de vierde plaats, als koploper van een brede middenmoot.

VIERDE KLASSE B

Vios Beltrum-Victoria ’28 6-0 (5-0). 1-0 Lars Kroeze, 2-0 en 3-0 Bob Groot Kormelink, 4-0 Ian Groot Zevert, 5-0 Lars Kroeze, 6-0 Ian Groot Zevert.

,,Toch wel een bevrijding’’, reageerde Vios Beltrum-trainer Nick van der Luyt na de riante thuiszege op de nummer laatst. ,,De laatste weken waren we nooit kansloos, maar de mogelijkheden waren niet aan ons besteed. Dat we nu veel scoren, voelt heel fijn. Dit resultaat geeft ons vertrouwen een boost. Het laat zien dat wij tot veel in staat zijn. Van meet af aan klopte het. Bij rust stond het al 5-0.’’

VIERDE KLASSE C

Groessen-GWVV 6-2 (2-2). 0-1 Cas de Neling, 0-2 Stan van de Pavert, 1-2 en 2-2 Rowan Quaedvlieg, 3-2 Roel Laffra, 4-2 Nino Nijland, 5-2 en 6-2 Roel Laffra.

,,Een forse tik’’, erkende GWVV-trainer Huub van Laarschot. ,,We begonnen uitstekend en kwamen met 0-2 voor. Zij maakten daarna een fantastische vrije trap en vlak voor rust de gelijkmaker. Net na de pauze werd het 3-2 en toen knakte er wat. Groessen wilde deze pot echt uit het vuur slepen. Wij stelden daar te weinig tegenover. Doodzonde na zo’n goede start. Nu wacht de derby thuis tegen Ulftse Boys. Die gaat echt ergens om. Bij winst passeren wij ze op de ranglijst.’’

,,We kwamen met 0-2 achter en ik dacht: daar gaan we weer’’, meldde coach Marco van Eekeren, die met Groessen GWVV passeerde en niet langer de hekkensluiter is in 4C. ,,Na de 0-2 viel het eindelijk de goede kant op. Vlak voor rust maakten we gelijk. In de tweede helft gingen we erop en erover. Na de 4-2 was hun verzet helemaal gebroken. Het had wel 9-2 kunnen worden. Kijk, over kwaliteit hoeven we niet te discussiëren, die is er genoeg in deze groep. Hopelijk is dit het begin van een opmars. We zijn al twee plaatsen gestegen.’’

Sprinkhanen-FC Dinxperlo 0-4 (0-3). 0-1 Mark Schuurman, 0-2 Diogo Almendra, 0-3 (e.d.) Pim Derksen, 0-4 Raoul Vinkenvleugel.

,,Het kwaliteitsverschil was te groot’’, zei Sprinkhanen-trainer Ico Bod over het verlies waardoor de club uit Nieuw-Dijk laatste staat. ,,Dinxperlo heeft net zo veel leden als dat wij inwoners in het dorp hebben. Dit is een van de ploegen die erboven uitsteken in deze competitie. In de rust hebben we lopen mokken op elkaar, maar we moeten reëel zijn. Tegen zulke tegenstanders komen we tekort. Zij voetballen beter. Wij kunnen dat alleen met keihard werken compenseren. Dat we door de winst van Groessen op GWVV hekkensluiter zijn, baart mij niet direct grote zorgen. Groessen stond te laag. Clubs als GWVV zijn eerder onze concurrenten.’’

,,Een comfortabele middag’’, zei FC Dinxperlo-coach Timo Kleinhesselink. ,,Ik ben blij dat de wedstrijd doorging. Het veld was best goed en zo blijven we lekker in het ritme. We kwamen al snel op voorsprong door een afstandsknal van Mark Schuurman. De 0-2 van Diogo Almendra viel ook vlot. In de tweede helft hebben we het rustig uitgespeeld en een goede uitslag neergezet. Dat we ten koste van HC’03 tweede staan, is leuk. Zij hebben een duel minder gespeeld, maar die moeten ze eerst maar eens winnen.’’

VIJFDE KLASSE B

KSV-SVBV 0-2 (0-1).

,,We zijn op kwaliteit geklopt”, gaf KSV-trainer Ferhat Ozerdogan eerlijk toe. ,,SVBV heeft een prima spelopvatting. We hadden er geen antwoord op.” Toch kreeg de thuisploeg in Vragender wel de kans om op voorsprong te komen. ,,Maar we schieten de bal er niet in. Op 0-2 kom je ook nog een-op-een op de keeper, maar die ging er ook niet in. Anders kan je met 1-2 nog wat forceren, maar ik moet Barchem een compliment geven voor hoe ze het deden.”

SC Meddo-MEC 1-3 (0-2). 0-1 Timo Breukers, 0-2 Mitchel Raterink, 0-3 Jarno Groters, 1-3 Tom Pelle.

,,Het was een hele goed wedstrijd van MEC”, zei Bjorn Koldeweij, trainer van SC Meddo. ,,Ze hebben terecht gewonnen.” Voor Bjorn Zweerink, trainer van MEC, was het een bijzonder duel. ,,Ik ben natuurlijk trainer geweest van Meddo, dan is wel lekker om hier drie punten weg te halen.”

Dat het dan ook nog eens een derby is, maakte de overwinning voor MEC extra lekker. ,,Ja, zo veel derby’s hebben we tegenwoordig niet meer. We gingen met z’n allen op de fiets hier naartoe. We hebben het goed gedaan.”

Rietmolen-Bredevoort 3-0 (2-0).

,,De eerste tien minuten waren redelijk, maar daarna was het heel slap”, vertelde trainer Ronald Heynen van Bredevoort. ,,We hadden afgesproken om in te zakken, maar ik denk dat ze ‘inslapen’ begrepen.”

De coach maakte onlangs bekend dat dit zijn laatste seizoen is bij Bredevoort. ,,Ik zie een heel ander team op trainingen dan bij wedstrijden. Waar dat aan ligt, daar kan ik geen vinger op leggen. Dat vind ik lastig. Na vijf jaar is het goed dat iemand anders voor de groep komt te staan.”

VIJFDE KLASSE C

NVC-Halle 2-2 (1-1). 1-0 Mark Römer, 1-1 Jayden Bulten, 2-1 Siep Tempels, 2-2 Jayden Bulten.

,,We waren een beetje onrustig”, gaf assistent-trainer Harold Küster van NVC aan. ,,Ik zag twee ploegen die beide erg graag wilden winnen. De laatste vijf minuten kon het aan beide kanten nog beslist worden. Ik denk dat 2-2 een terechte uitslag was.”

Ayhan Salman, trainer van Halle, vond dat er meer in zat voor zijn ploeg. ,,We missen de scherpte voor de goal. Na de flinke nederlaag van vorige week hebben de jongens keihard gewerkt. Hoewel je te weinig hebt gekregen, ben je ergens wel tevreden met een punt.”

Halle staat met vier punten op de twaalfde plaats van de ranglijst.

Etten-Ratti/Socii 7-0 (4-0). 1-0, 2-0, 3-0 en 4-0 Niels van Aken, 5-0 Devin Zweekhorst, 6-0 Kay Zweekhorst, 7-0 Elroy Huijink.

,,Een makkelijke middag vandaag”, stelde trainer Sander van Aken van vv Etten. De thuisploeg scoorde net als vorige week zeven keer. Het is alweer de vierde overwinning op rij voor Etten. ,,We hebben goed gespeeld”, meldde Van Aken. ,,We waren duidelijk sterker dan de tegenstander en lieten de bal makkelijk rondgaan.” Etten staat, mede wegens de vele andere afgelaste wedstrijden, op de eerste plaats van de ranglijst. Volgende week wacht met Ajax Breedenbroek een zware tegenstander. ,,Ook dan moeten we weer voor de overwinning gaan.”

VIJFDE KLASSE D

’t Peeske-SDZZ 6-1 (3-0). 1-0, 2-0 en 3-0 Nicolai Huting, 4-0 Jonathan Martina, 5-0 Sven Tangelder, 6-0 Rens Teunissen, 6-1 Siard de Meijer.

’t Peeske-trainer Wim Pol vond dat zijn ploeg heel goed had gespeeld. ,,Het grote voordeel is dat we al weken met hetzelfde elftal kunnen spelen en een sterke bank hebben.’’ SDZZ-trainer Berat Sasmaz was realistisch. ,,Mijn elftal was superslecht. Ik dank de spits van ’t Peeske op mijn blote knieën dat hij zo veel kansen heeft gemist, want hij had wel twintig keer kunnen scoren.”

Gelders Eiland-WVW 3-2 (2-2). 1-2 Wessel Folkersma, 2-2 René Verpoort, 3-2 Yanick Brouwer.

Door een frommelgoal en slecht verdedigen stond Gelders Eiland na zeven minuten al met 0-2 achter. ,,Daarom moesten we in de achtervolging”, zei Gelders Eiland-trainer Gerben Matser. ,,Dat lukte goed. We misten wel veel kansen, maar drie minuten voor tijd viel eindelijk de beslissing. Een welkome overwinning.”

EDS-RKPSC 4-1 (0-1). 0-1 Sydney van der Ley.

RKPSC-trainer Wouter Elbers sprak van een typisch kelderklasseduel. ,,Het was dramatisch spel van beide ploegen met heel weinig spektakel.”

VV Montferland-Loo 1-2 (1-1). 0-1 Jens Meuleman, 1-1 Gert-Jan Bod, 1-2 Stijn Goris.

VV Montferland-trainer Jeroen Tacke baalde van de eerste nederlaag. ,,Ik vond dat we wel een puntje hadden verdiend. In een rommelige wedstrijd hadden we geen antwoord op het fysieke spel en de lange bal van Loo.”

,,Voor rust waren we veel beter”, zei Loo-trainer Pim Scholten. ,,In de tweede helft hield doelman Daron Morren ons met goede reddingen op de been.”

Eendracht Arnhem-Babberich 1-0 (0-0).

Eendracht Arnhem boekte de eerste overwinning ten koste van Babberich. ,,Het was een zeer teleurstellende middag”, sprak Babberich-voorzitter Martijn Bouwman. ,,De vele kansen hadden we veel beter moeten benutten. Een zuivere goal van Robin Swaters werd afgekeurd en in blessuretijd, toen Eendracht er voor de eerste keer uitkwam, kregen we het deksel op de neus.”

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Duel tussen ST Borne/Zenderen Vooruit VR 1 en Sp. Neede VR2 blijft doelpuntloos**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 02:46 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 136 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Sp. Neede VR2 en de thuisploeg ST Borne/Zenderen Vooruit VR 1 hebben zondag gelijkgespeeld in de 5e klasse. Geen van beide ploegen kwam tot scoren.

Borne staat op de zevende plaats met 7 punten. Sp. Neede is de nummer 4 met 12 punten. Sp. Neede heeft 2 wedstrijden minder gespeeld dan Borne. In de laatste vijf wedstrijden heeft Borne één overwinning behaald, drie keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl Sp. Neede één overwinning, drie keer gelijkgespeeld en één nederlaag heeft. Volgende tegenstander voor Sp. Neede is Grol. De teams spelen tegen elkaar op zondag 3 december om 11.15 uur op Sportpark 't Haantje.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Gouda krijgt 2 miljoen van het Rijk en wil met dat geld eerder beginnen met bouwen van huizen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 04:01 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 632 words

**Byline:** Denise van der Bij

**Body**

Driehonderd woningen in Westergouwe en de Spoorzone komen in het tweede kwartaal van 2024 van de grond. Gouda heeft bijna 2 miljoen euro van het Rijk gekregen voor de bouw van goedkopere huizen: ,,En die blijven de komende jaren ook betaalbaar.”

Dit geld is afkomstig uit het fonds de Startbouwimpuls (SBI). ,,De subsidie van het Rijk is bedoeld voor het mogelijk maken van woningen in een betaalbare categorie. Dit zorgt ervoor dat projecten nu op korte termijn van start kunnen gaan”, legt woonwethouder Jan Kees Oppelaar uit. In de eerste plaats wil Gouda meer betaalbare woningen in de stad. Er zijn twee projecten gevonden, maar allebei met net een andere insteek.

Het eerste project waar het grootste gedeelte van de subsidie naartoe gaat, namelijk 1,2 miljoen, is het woonconcept 1828 dat langs het spoor tussen de McDonald’s en de Rijsselseweg komt. Dit plan telt 247 woningen voor jeugd tussen de 18 en 28 jaar. ,, We hebben ons er hard voor gemaakt dat de huurwoningen die hier komen met voorrang aan Goudse jongeren worden toegekend.”

Betaalbare huurwoningen voor jongeren is iets waar we in Gouda nog niet genoeg van hebben

Al mogen deze echt niet ouder zijn dan die grensleeftijd als ze de woning betrekken: ,,Ik snap dat het zuur is als je op dit huis zit te wachten. Maar dit betekent niet dat als je die leeftijd overschrijdt dat je er dan uit moet. Het is bedoeld voor die leeftijdscategorie door de gemeenschappelijke ruimtes met tafelvoetbal of waar je samen kunt eten.”

Door het geld begint de bouw nu begin 2024, terwijl het project eerder door onder meer gestegen bouwkosten en de hogere rente op sociale woningen in een moeilijke situatie verkeerde. ,,Betaalbare huurwoningen voor jongeren is iets waar we in Gouda nog niet genoeg van hebben.”

Van duurdere huur naar betaalbare koop

De overige 7 ton gaat naar het project Parkwonen in Westergouwe. Het plan was eerst om hier duurdere huurwoningen te bouwen, maar is nu omgezet naar ‘betaalbare’ koopwoningen. De gemeente kon namelijk geen belegger vinden die deze huizen zou willen verhuren.

Oppelaar: ,,Betaalbare koop is een segment waar grote behoefte aan is. Wat je ziet, is dat duurdere woningen voor koop en huur voor ontwikkelaars best wel lastig zijn om betaalbaar te bouwen. Doordat de rente gestegen is, maar ook omdat mensen op dit moment wachten met het kopen van een huis in de hogere prijscategorie.”

Hij vervolgt: ,,De prijzen vallen nu bij ongeveer de helft van de appartementen tussen de 320.000 en 390.000 euro.” De impact van deze wijzigingen valt volgens Oppelaar te overzien: ,,De bouwplannen lagen er wel, maar in principe was de bedoeling altijd al 72 appartementen.” Het geld van het Rijk komt hier als geroepen. Anders zou het project op de langere baan geschoven moeten worden.

De bestuurder verwacht dat veel mensen die net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor sociale huur, hiermee geholpen zijn. ,,Die vallen nu vaak tussen wal en schip. Voor hen is een betaalbare koopwoning hartstikke interessant. Met een middeninkomen kom je wel in aanmerking voor een hypotheek. Ik denk dat veel mensen hier blij mee kunnen zijn.”

Betaalbaar blijven

Daarbij heeft de gemeente de afspraak gemaakt dat de woningen ook betaalbaar blijven. ,,Het zou namelijk zonde zijn als iemand die de woning koopt, twee of drie jaar later bij de verkoop de prijs ineens explosief gaat stijgen. Daarom blijven de huizen vijf jaar in dit segment.”

Maar voor nu is het eerst zorgen dat de bouw zo snel mogelijk begint. De planning is in het tweede kwartaal van 2024. ,,We zetten er zoveel mogelijk vaart achter. Daar helpt deze subsidie ook fijn bij.”

Volg AD Gouda 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 26, 2023

**End of Document**



**Gemengde gevoelens bij Hoek: ‘Die jongens staan tweede, maar zijn zeker niet beter dan wij’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 12:21 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 632 words

**Byline:** Peter Van Kouteren

**Body**

Een prima eerste helft met dominant voetbal en uitgespeelde kansen, gevolgd door een aanvaardbare tweede helft waarin Hoek nauwelijks iets weggaf. De gemengde gevoelens na de 2-2 in de derde divisie-topper tegen UNA waren wel te begrijpen. Hoek bleef als achtervolger voor de vijfde keer op rij ongeslagen, maar besefte ook dat het zichzelf tekort had gedaan.

Steve Schalkwijk, Jarno Lion en Sylvio Hage kregen voor de rust kansen, maar troffen geen doel. Gertjan Martens brak de ban. Hij verlengde aan de eerste paal één van de vijf hoekschoppen die Hoek in de eerste helft afdwong en zag de bal via een Brabants been binnen vallen: 1-0. ,,Het was misschien wel de beste eerste helft sinds heel lang’’, zei Martens, die sprak over een dubbel gevoel. ,,We hadden in de eerste helft met 3-0 moeten voor staan. Dan is het zonde als je met 1-1 de rust in gaat. In de tweede helft werd het iets slordiger en hadden zij meer balbezit, maar kregen wij wel de gevaarlijkste kansen. Hun vrije trap (1-1) was hun eerste doelpoging. En de 2-2 hun tweede. Dit zijn lessen in efficiëntie. Als iedereen zijn ding doet, dan hebben wij een goeie en degelijke ploeg. Die jongens staan tweede, maar zijn zeker niet beter dan wij.’’

Vandecandelaere zet stappen

Hoek begon met de formatie die de voorbije weken een opmars inzette. Gilles Vandecandelaere (22) blonk opnieuw uit en vormde met Jarno Lion een sterk tandem op het middenveld. Vandecandelaere onderscheidde zich weer als balveroveraar, maar was ook sterk in de opbouw. ,,Ik heb stappen gezet’’, zei hij. ,,Ik heb me (aan het seniorenvoetbal) aangepast en laat me meer gelden. We hebben kansen zat gehad en twee tegendoelpunten, die te vermijden waren geweest. UNA was een goeie tegenstander, maar wij hadden moeten winnen. Als je ziet hoe we speelden, dan maak ik me geen zorgen. Als we in de volgende wedstrijden de lijn doortrekken, dan kunnen we toch een mooie reeks neerzetten. De mentaliteit in de groep is veranderd. Heel het team is veel scherper.’’

Die jongens staan tweede maar zijn zeker niet beter dan wij

Hoek was na de rust enige tijd de draad wat kwijt, maar herpakte zich onder impuls van de ingevallen Jahrdell Constansia en Glenn Diedhiou. Constansia brak bij zijn eerste actie op links uit, behield het overzicht en bediende Steve Schalkwijk op maat. Die zette met zijn zestiende treffer van het seizoen de thuisploeg voor heel even weer op voorsprong: 2-1. De spits zat na afloop lang met veel ploeggenoten in een stille kleedkamer. Zuur: ,,Ze hebben één kans gehad en twee goals gemaakt.’’ Overtuigd: ,,Als wij zo doorgaan, eindigen we in de top-drie.’’

Na de blamage op Blauw-Geel is de teamgeest veranderd, zei de topscorer. ,,De beelden van die wedstrijd waren schokkend. Wij dragen zenders. Ik had (ook) niet veel gelopen. We hebben uitgesproken wat op ons hart lag en verbeterpunten aangedragen. Ik heb meegekregen dat ik meer arbeid moest leveren en harder moest drukken naar voor. Ik denk dat ik dat vanaf Kloetinge wel heb laten zien. Waar dit eindigt? Bedachtzaam: ,,Een gevaarlijke uitspraak. Als het zo door gaat, dan schiet ik er boven de dertig in. Ik hoop in elk geval boven de 21. Mijn record hier, vorig jaar. Ik had er veel meer kunnen scoren. Zestien goals, uit veertien wedstrijden. Dat is toch best aardig? Lekker man. Niemand mag wat zeggen.’’

Hoek-UNA 2-2 (1-1). 40. Gertjan Martens 1-0, 43. Sten Senders 1-1, 64. Steve Schalkwijk 2-1, 72. Juul Respen 2-2. Scheidsrechter: John Kraak (Piershil). Gele kaart: Lars Wantens (Hoek), Rhoan Boudewijns (UNA). Toeschouwers: 700.

Hoek: Lars Knipping; Jelco Schamp, Gertjan Martens, Augustine Loof, Lars Wantens; Jarno Lion, Gilles Vandecandelaere, Rik Impens (90+2. Roycel James); Mathieu De Smet (62. Jahrdell Constansia), Steve Schalkwijk, Sylvio Hage (80. Glenn Diedhiou).

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Liedjes van Gregory Alan Isakov trekken miljoenen luisteraars: hij plukt zijn ideeën letterlijk van de muur**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 06:30 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 635 words

**Byline:** Frank van den Muijsenberg

**Body**

EINDHOVEN - Met ruim 123 miljoen weergaves van zijn video’s is Gregory Alan Isakov een grote meneer op YouTube. De Amerikaanse muzikant, donderdag te zien in Eindhoven, plukt de ideeën voor zijn liedjes letterlijk van de muur.

In Nederland speelt de 44-jarige zanger en multi-instrumentalist in prominente zalen als Muziekgebouw Eindhoven en Paradiso in Amsterdam. Thuis in Amerika is hij een nog grotere ster.

Zo stond hij in september in het beroemde Red Rocks Amphitheatre in ‘zijn’ staat Colorado. Daar kunnen 9500 toeschouwers terecht. Voor volgend jaar zijn daar alweer twee optredens geboekt. Menig bezoeker betaalt meer dan tweehonderd dollar voor een kaartje.

Jongensachtige en vriendelijke man

Op YouTube is de video van zijn nummer If I go, I’m goin maar liefst zeventien miljoen keer bekeken. Zijn kalme en melancholische liedjes met poëtische teksten trekken op Spotify ruim zes miljoen luisteraars per maand. Genoeg redenen om naast je schoenen te gaan lopen. Maar als we Isakov via een Zoom-verbinding spreken, treffen we een jongensachtige en vriendelijke man.

Op de dag van het gesprek zal hij optreden in het Ryman Auditorium in Nashville, een zaal waar vele grootheden (onder wie Elvis, Bob Dylan en Bruce Springsteen) stonden. Een eer, maar Isakov kijkt met net zoveel trots terug op vorige shows in Nederland. ,,We reisden door het hele land en speelden onder meer in Hoorn en Bakkeveen, helemaal in het noorden (Friesland). Daar hebben we goede vrienden. We deden een show in een prachtig theehuis.”

Grote stukken papier aan de muur

Zijn huidige tournee staat in het teken van zijn recente plaat, Appaloosa Bones, verschenen in augustus. Hij nam meer dan dertig liedjes op: elf nummers haalden het album. ,,Ik schrijf songs in een groot formaat”, zegt Isakov, terwijl hij met zijn handen een flink vlak uitbeeldt. ,,Grote stukken papier die ik overal in mijn studio en huis heb opgehangen. Een deel van de muur noem ik de onderdelen-tuin. Ze zijn zeker levensvatbaar, maar ik heb het juiste moment of de goede plek nog niet voor ze gevonden. Sommige stukken zijn op deze plaat beland. Die hebben mijn vorige album, Evening Machine, niet gehaald. Je weet nooit wanneer ze opduiken.”

Op de vellen staan teksten en uitgeschreven muziek. ,,Ik werk graag op deze manier omdat ik dan samenleef met mijn liedjes. Het zijn kamergenoten. Ik zie ze elke dag en denk: ‘Ik weet wie je bent, ik kom een keer bij je terug’. Ze zijn niet weggestopt in een notitieblokje. Ik houd ze in leven. Als de tijd is gekomen om die onderdelen te gebruiken voor een plaat, haal ik ze van de muur.” Ook koopt hij ansichtkaarten in de steden waar hij optreedt. Daarop schrijft Isakov kleine gedichten. ,,Dan heb ik voor die dag mijn minimum aan schrijfwerk gedaan. Die kaarten plak ik thuis op de grote vellen.”

Muziek maken is iets onbeschrijflijks: het is één grote gok!

‘Thuis’ is ook zijn boerderij in Boulder County, Colorado. Met zijn kleine team levert hij groenten, zaden en bloemen aan ongeveer honderd particulieren en restaurants. Hij heeft de afwisseling tussen muziek maken en werken in de landbouw nodig. ,,Ik stel altijd de vraag of een plaat nuttig is voor anderen. Want ik maak een album niet voor mezelf. Ik kan weken in de studio aan het werk zijn, maar weet vaak niet of ik iets nuttigs heb gemaakt.”

Als agrariër moet hij juist heel efficiënt werken. ,,We kweken hier veel sla. We doen de slazaadjes 24 uur in een kiemkamer. Ze ontkiemen en dan gaan ze naar de kwekerij. Dat proces is altijd hetzelfde. Prettig, omdat ik weet hoe ik alles moet berekenen.” Bij muziek werkt dat niet zo: een andere toonsoort of een instrument kunnen een liedje meteen veranderen, legt hij uit ,,Muziek maken is iets onbeschrijfelijks; één grote gok!”

Gregory Alan Isakov, donderdag 30 november, Muziekgebouw Eindhoven, 20.15 uur.

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Klarenbeek strijdend ten onder in topper tegen Diepenveen: ‘We hebben het de koploper gewoon heel lastig gemaakt’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 08:15 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 640 words

**Byline:** Ole Goldebeld

**Body**

Lang heeft Klarenbeek in de topper in 4E op bezoek bij Diepenveen uitzicht op een resultaat. De ploeg krijgt een grote kans om op 1-2 te komen, maar trekt uiteindelijk toch aan het kortste eind. De 3-1 nederlaag is echter geen reden om het vertrouwen te verliezen.

Het tactische plan van Klarenbeek wordt al snel duidelijk. De ploeg laat Diepenveen de bal, en gokt op de snelle tegenaanval. Aanvallers Joek van Herwijnen en Luuk Linthorst moeten met hun snelheid voor het gevaar zorgen. ,,We wisten dat zij snelle aanvallers hebben, en minder snelle verdedigers”, vertelde Van Herwijnen na afloop. ,,Onze beste kans was dus om het op deze manier te doen.” Vooral in de eerste helft had Klarenbeek daardoor weinig de bal, maar gaf het ook weinig ruimte weg. Tegen de drie tegendoelpunten in de tweede helft viel echter niet op te counteren.

Loeren op momenten

Voor Van Herwijnen was het de hele wedstrijd lang loeren op de bal achter de verdediging. Veel raakte hij de bal niet, maar als dat wel gebeurde was er ook gelijk dreiging. Lastig vond Van Herwijnen het niet om zo’n wedstrijd te spelen: ,,Je weet van tevoren wat het plan is. Dan moet je geconcentreerd zijn op de momenten dat je de bal krijgt. Ik kreeg een paar goede passes van achteruit, maar kon helaas niet scoren. Gelukkig kon Luuk in de tweede helft wel scoren uit een counter.”

De 1-1 van Linthorst luidde een sterke fase van Klarenbeek in. Trainer Martijn van de Hel zag dat zijn ploeg op dat moment op jacht ging naar de voorsprong: ,,De ruimtes werden in de tweede helft wat groter. Dat moesten we ook wel doen toen we achter kwamen, maar we maakten snel gelijk en daarna kreeg Luuk nog een grote kans. Die redde hun keeper goed.”

Bij de 1-1 stand kon het allebei de kanten op, maar helaas zat het ons niet mee

De sterke fase van de bezoekers werd abrupt gestopt toen doelman Jarno Straatman een bal losliet en Diepenveen zo op 2-1 kon komen. Een kantelpunt, wist ook Van de Hel: ,,Daarna was er niet lang meer te spelen en kwamen we er niet meer aan te pas. Bij 1-1 kon het allebei de kanten op, maar helaas zat het ons niet mee. Het zou veel te makkelijk zijn om Jarno dan de schuld te geven, want hij heeft ons al heel vaak gered. Ook deze wedstrijd keepte hij goed, alleen zoiets kan gebeuren. Helaas voor hem en ons gebeurde het op dit moment.”

Geïnvesteerd in jeugd

Door de nederlaag zakt Klarenbeek van de tweede naar de vijfde plaats. Het niveau dat de ploeg liet zien geeft Van de Hel het vertrouwen dat zijn ploeg weer kan stijgen: ,,We hebben het de koploper gewoon heel lastig gemaakt. Helaas zonder resultaat, maar er komen nog veel wedstrijden aan. Het niveau van de teams in deze competitie ligt dicht bij elkaar, dus we zullen er elke wedstrijd moeten staan. Als we elke keer de beleving en strijd die ik vandaag heb gezien kunnen brengen gaan we nog veel punten pakken.”

Ook Van Herwijnen ziet de rest van het seizoen met vertrouwen tegemoet: ,,Het is jammer dat we hier geen resultaat hebben gehaald, maar ik heb vertrouwen in de kwaliteiten van dit team. Tegen een sterke tegenstander hebben we het goed gedaan, dus daar kunnen we mee verder. Er is veel geïnvesteerd in de jeugd en dat zie je steeds meer terug. Vorig seizoen was het niveau minder, maar je ziet dat die jonge jongens dit seizoen al stukken beter zijn.”

Het doel voor Klarenbeek is dan ook om te promoveren, volgens Van Herwijnen: ,,We hebben het wel in ons om bovenin deze klasse mee te blijven doen. Ik denk ook dat we het niveau van de derde klasse aan zouden kunnen. Zeker de jonge jongens zouden zich dan ook nog verder kunnen ontwikkelen. Dat is nu nog ver weg natuurlijk, maar het zou mooi zijn als we de vruchten kunnen gaan plukken van de investeringen.”

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Joop en Joke 15 jaar lang bedrogen door ‘vriend’ Hans S.: ‘Hij heeft ons kapotgemaakt’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 06:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 2250 words

**Byline:** Arjan te Bogt

**Body**

Ze zwierven 4,5 jaar door Nederland, zonder eigen geld, vaak zonder eten. Het bejaarde echtpaar Joop en Joke verloor - letterlijk - alles wat ze hadden, door een kennis die hen manipuleerde, van plek naar plek sleepte, belazerde, misleidde en uitbuitte. Hij ging voor 5 jaar de cel in, zij vertellen nu voor één keer hun verhaal. „Hoe heb ik zo stom kunnen zijn?”

„Wil je een stukje?” Joop (80) - een vriendelijke man in beige trui - staat op van de bank en houdt zijn bezoek een plaat met gevulde speculaas voor. „Dit was in de reclame bij Nettorama. Scheelde 60 cent.” Vroeger zouden hij en zijn vrouw Joke (79) daar niet naar hebben gekeken, geeft de oud-bankdirecteur even later toe. Maar vandaag de dag is alles anders.

Vandaag de dag hebben ze een bewindvoerder, wordt hun huurappartement in Hengelo via die persoon betaald en moeten ze het doen met 150 euro leefgeld per week. Hij wijst om zich heen. „Alles wat je hier ziet hebben we gekregen”, zegt hij. Of bij de kringloop gekocht, corrigeert Joke.

De levende marionetten

Het is het gevolg van een meer dan vijftien jaar durend onvoorstelbaar, maar waargebeurd oplichtingsdrama, waarin het kinderloze echtpaar uit Hoofddorp ongewenst de hoofdrol speelde. Zij waren de levende marionetten met volle portemonnees, die ongemerkt bespeeld en bestolen werden door een man van wie ze dachten dat het een vriend was: de inmiddels 68-jarige Hans S.

Het verhaal dat deze krant daarover maakte werd landelijk nieuws. Joop en Joke kregen daarna meerdere interviewverzoeken van kranten en tv-stations, maar ze gingen er niet op in. Uit schaamte vooral. Nu alle rechtszaken achter de rug zijn, willen ze voor één keer hun kant van het verhaal vertellen.

Dat is spannend voor het echtpaar. „Twee dagen hiervoor denk je weer na.” Joop heeft meerdere handgeschreven briefjes naast zich liggen op de bank. „Anders vergeet ik misschien dingen.” Wat bovenaan staat? „Hoe het begon.”

De verjaardag

Daarvoor moeten ze terug naar 13 september 2005. Joop en Joke zijn op een verjaardag bij kennissen als daar te midden van iedereen een man door de ietwat aanschoten jarige voor schut wordt gezet. Het echtpaar kent het ‘slachtoffer’ vaag. Het is Hans, de zoon van een ‘goede bankklant’ van Joop.

„Die man vertelde aan iedereen dat Hans schulden had. Toen riep ik hem - Hans - bij mij en zei dat hij naar ons toe moest komen. Voor hulp. En dat deed hij.” Joop is even stil en zegt dan: „Had hij dat maar nooit gedaan.”

Hans had een gezin. Een vrouw en drie kinderen. We wilden niet dat zij uit huis werden gezet

Want Hans komt niet één keer, maar vaker. Huurachterstanden, openstaande bekeuringen. Er is van alles waar hij geld voor nodig heeft. Soms geven ze hem het geld contant, soms maken ze het bedrag over. Toen dachten ze nog dat ze hem al het geld leenden. „We hoefden niet bang te zijn, want als het huis van zijn vader en moeder verkocht werd, dan zou er zóveel geld vrijkomen…”

In werkelijkheid zien ze nooit iets van het geleende geld terug. Joke: „Hans had een gezin. Een vrouw en drie kinderen. We wilden niet dat zij uit huis werden gezet.” Joop: „En wij hadden op dat moment geld genoeg. We konden het missen.”

De schijnwereld

Al snel heeft Hans S. door dat hij niet telkens weer om geld kan blijven vragen. Althans, niet als zichzelf. Vanaf 2008 is hij daarom ook George Taki, Jaap van Heumen, Pieter de Jager, Mark Pivo, Wim Diep en nog vele, tientallen mannen meer. Die verzonnen karakters - ze zijn bijvoorbeeld advocaat, CEO bij de bank of officier van justitie - hebben ieder een eigen rol in een verzonnen fraudezaak en Hans S. speelt ze zelf. Zo creëert hij een schijnwereld, die bedoeld is om het bejaarde echtpaar te overtuigen meer geld over te maken.

Zo gaat het, jarenlang. Zelfs als het echtpaar in september 2017 dakloos wordt - door alle schulden is hun appartement per executie geveild - stopt Hans S. niet. Hij maakt Joop en Joke bang, doet alsof ze door Afghaanse criminelen gezocht worden en ‘regelt’ dat ze in een ‘getuigenbeschermingsprogramma’ terecht komen. Voor ‘hun eigen veiligheid’ stuurt hij ze daarna van het ene vakantiepark naar het andere. Tot april 2022 roomt hij zo hun AOW en pensioen af: 4000 euro in de maand.

In die 4,5 jaar verblijven ze op zeker 22 verschillende locaties in het land en zien ze 200 verschillende kamers van binnen. Met familie mogen ze geen contact hebben, vaker niet dan wel is er geld voor avondeten, vertelt Joke. „Meestal namen we extra broodjes en beleg van het ontbijt mee. Onze 50e trouwdag vierden we met een gebakken ei op een witte boterham.”

Joke: „We zaten constant op de wip. We wisten ‘s morgens nooit of we op diezelfde plek ‘s avonds weer naar bed konden.” Joop: „Ik ging iedere ochtend met angst en beven naar zo’n receptie toe. ‘Wat gaan ze nou weer zeggen?’ Want hij (Hans, red.) gaf niet altijd aan of hij wel of niet betaald had.”

Onze 50ste trouwdag vierden we met een gebakken ei op een witte boterham

Het vertrouwen

Hoe kan het dat mensen hier zo lang in meegaan? Dat nota bene een oud-bankdirecteur hier intrapt? Een antwoord heeft Joop daar niet op. „Ik begrijp het zelf ook niet”, zegt hij. „Ook vrienden waarschuwden ons: ‘Dit duurt veel te lang.’ Maar wij zaten daar nu eenmaal in. Ik geloofde heilig in die zogenaamde mensen.”

In opgenomen telefoongesprekken die deze krant beluisterde, is te horen dat Hans S. geduldig was. Hij nam alle tijd, belde - als een van zijn karakters - gerust een uur met Joop en Joke, als dat nodig was om hen gerust te stellen. Afspraken („Pieter belt om 13 uur”) kwam hij altijd na. Hans S. isoleerde het stel zo, dat zijn karakters de enige ‘personen’ waren op wie ze nog konden rekenen.

‘De stem van Hans’

Hij had geen hulp, er was geen scenario. Hans S. had alleen aan zijn fantasie en zijn woorden genoeg om Joop en Joke jarenlang om de tuin te leiden.

In de podcast De stem van Hans vertelt verslaggever Arjan te Bogt over zijn bijzondere gesprekken met de oplichter en komt ook Hans zelf aan het woord. Vanuit de gevangenis in Heerhugowaard, waarin hij zijn straf uitzit, betuigt hij spijt. „Joop en Joke wensen mij het liefst onder de grond, dat weet ik zelf ook wel, maar ik hoop alleen dat ze straks eventueel met mij willen praten.”

De werkwijze was ‘geraffineerd’, concludeerde de rechtbank. „Iedere keer kwam er weer iemand bij”, verzucht Joke. Daarmee doelt ze niet alleen op de typetjes, maar ook op hun zogenaamde familieleden, met verzonnen problemen. „Oh, hoeveel mensen er in al die tijd niet dood zijn gegaan…” Palliatieve sedatie, kanker; de fantasie van Hans S. had geen grenzen.

Joop buigt het hoofd. „Hij wist precies waar wij gevoelig voor waren.” Met name bij Joke werkte een ziek of zwak familielid op het gemoed. Joop: „Als je dan in het onderzoeksdossier leest dat dat allemaal niet waar is, dan denk je: hoe is het mogelijk.”

De arrestatie

Inmiddels gaat het met het stel wat beter dan op 4 april 2022, de dag waarop ze door de politie uit hun kamer in het Fletcher Hotel in Rijssen worden gehaald. Al maanden is er dan voor het verblijf niet betaald en ook bij andere ondernemers waar ze in de afgelopen jaren waren staan rekeningen open voor tienduizenden euro’s. Daarom is er aangifte gedaan tegen het stel. Daarom worden Joop en Joke opgepakt.

Maar dat kan niet kloppen, probeert Joop de politie duidelijk te maken. ‘We zitten in een getuigenbeschermingsprogramma!’, roept hij woedend, op het politiebureau. ‘Justitie betaalt hiervoor!’

In zijn cel bijt Joop de politie toe dat hij geen advocaat hoeft, dat ze ‘gewoon met de mensen van de bank’ moeten bellen. Joke: „Hij was de weg kwijt, schold de hele boel bij elkaar.” Joop: „’s Avonds kwam Jokes advocaat naar me toe om me tot rust te manen.” Joke: „De dokter is ook nog geweest.”

Joop en Joke worden eerst als verdachte van oplichting verhoord, maar al binnen een dag stuiten rechercheurs op hiaten in het verhaal. De personen die ze bij naam noemen blijken niet te bestaan en waarom maken ze elke maand geld over naar de rekening van ene Hans? Dit zijn geen daders, maar slachtoffers.

Hoe heeft hij me dit kunnen aandoen? Ik kon niet geloven dat ik zo stom ben geweest ben

De boodschap dat ze gehersenspoeld zijn gaat er bij Joke redelijk snel in, bij Joop duurt dat langer. „Ik was in mijn gedachten alleen maar bezig met: Hoe hebben ze me dit kunnen aandoen? Hoe heeft hij me dit kunnen aandoen? Ik kon niet geloven dat ik zo stom ben geweest ben.”

Zij: „Iedereen was erin getrapt Joop.” Hij, lichtelijk geïrriteerd: „Dat maakt me helemaal niets uit Joke.”

„Ik kon het niet accepteren”, vervolgt Joop. „Dat kostte me enorm veel moeite. En om nu te vertellen dat ik me zo heb laten belazeren, daar kan ik nog steeds kwaad om worden. Dat neem ik mezelf kwalijk. Hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Maar goed, het is gebeurd.”

Het kwartje valt

In de periode na hun arrestatie, waarin ze door diverse hulpinstanties worden bijgestaan, krijgen ze steeds meer stukjes van de door Hans S. gecreëerde puzzel. En komen ze erachter hoeveel leugens er in hun leven waren.

Joop en Joke horen over de rechtszaak uit 2016, waarin door familieleden - die tienduizenden euro’s aan hen hebben geleend - beslag werd gelegd op hun huis. Dat het huis in 2017 ook daadwerkelijk is geveild. Dat de Afghaanse man, die vlak daarna bij hen aan de deur kwam en door Hans S. als ‘crimineel’ bestempeld werd, eigenlijk de koper en dus nieuwe, rechtmatige eigenaar van hun appartement was.

En dat ze, in tegenstelling tot wat alle typetjes van Hans S. hen tot april 2022 voorhielden, dus helemaal geen eigen huis meer hadden, waar ze weer naar konden terugkeren, als ze zogenaamd veilig zouden zijn.

Als ik hem nu tegenkom, dan vlieg ik hem aan

Joop en Joke wordt verteld dat hun AOW en pensioen niet naar een beveiligde rekening van justitie ging als ze het - op verzoek - direct na storting overmaakten, maar naar Hans S. Dat ook geld dat zij van bekenden hadden geleend, in werkelijkheid enkel en alleen naar hem was gegaan. Dat ze, in totaal, tussen die eerste keer in 2005 en de laatste keer in 2022, bijna 800.000 euro aan hem kwijtgeraakt zijn (al denkt Joop dat het iets minder is).

En Joop en Joke komen erachter dat ze überhaupt nooit in gevaar zijn geweest, althans, niet van criminelen. Wel zaten ze jarenlang zonder zorgverzekering, reden ze rond in een auto zonder APK en kregen ze nooit een uitnodiging voor het halen van een coronavaccin, toen dat virus door het land raasde.

Allemaal door Hans S.

„Als je er goed over nadenkt”, zegt Joke, „zijn we door het oog van de naald gekropen. Ik denk niet dat hij weet wat ‘houden van’ is.”

Tijdens de rechtszaak betuigde Hans - die volgens een psycholoog ‘antisociale en narcistische’ trekken heeft - spijt. Dat was het laatste wat ze van hem zagen en hoorden; momenteel zit hij zijn celstraf van 5 jaar uit. Joke zou hem graag eens ‘aan de tand te voelen’, Joop niet. „Als ik hem nu tegenkom, zou ik hem aanvliegen”, zegt de 80-jarige.

De blijvende gevolgen

Joop beantwoordt de vraag over wat dit met hen gedaan heeft kort. „Het heeft ons kapotgemaakt.”

Vroeger was hij de rust zelve. „Nu niet meer.” Hij haalt een voorbeeld aan van afgelopen week in de supermarkt. „Wij kopen tegenwoordig alles in de reclame. In een folder stond dat je sauzen kon kopen voor een euro. Maar die kon ik niet vinden. Toen zei een mevrouw mij dat ze die hier niet verkochten en ik ontplofte: Godver dit, godver dat. Dat zou vroeger nooit gebeurd zijn.”

Joop: „Mensen beseffen soms niet dat we niets meer hadden. Bestek, borden, kleding, noem maar op. Toen we onze woning uit moesten namen we twee koffertjes mee. Dat was het.” Hij kijkt om zich heen, wijst naar de inboedel van het appartement en zegt: „Alles hier hebben we gekregen.”

Elke week lopen we er een halfuurtje door de kringloopwinkel. Soms kopen we iets

Hij wordt emotioneel als hij vertelt over het sociaal fonds van zijn oud-werkgever, de ABN AMRO Bank. Die bood financiële hulp aan nadat ze over hun situatie had gehoord. Hij is de bank dankbaar, net als Slachtofferhulp Nederland, de woningcorporatie Welbions en de gemeente Hengelo. „Dankzij hen kunnen wij leven”, zegt hij.

Joke: „De ene dag is makkelijker dan de andere. Vind je niet Joop?” Hij knikt. Ze proberen te genieten van kleine dingen. Van samen sport kijken op tv. Van een berichtje van vrienden. Van een bezoek aan ‘de kringloop’, een winkel waar hij tot voor kort het bestaan niet van kende. „Elke week lopen we er een halfuurtje doorheen. Soms kopen we iets.”

De wens om te verhuizen

Ze hebben het goed in Hengelo, waar ze na hun bizarre avontuur werden opgevangen. Het appartement is mooi, vindt Joke. „Maar we missen het westen.” Hun vrienden en familie, de velden vol bloembollen in het voorjaar, de bezoekjes aan de Keukenhof. „Hier is de plantsoenendienst ook goed, maar toch anders.” Joop: „Het liefst gaan we terug.”

Misschien dat het kan als ze in mei 2024 hun afhandig gemaakte AOW en pensioen terugkrijgen. Daarvoor moeten ze hopen op Vadertje Staat, want Hans S. heeft geen rooie cent. Wat hij met al hun geld deed? Hans beweerde altijd dat het naar zijn afperser ging. De waarheid? Niemand die het weet. En dat blijft zo, want het onderzoek naar het antwoord op die vraag is gestaakt.

Joop kijkt naar zijn vrouw en pakt haar hand vast. Ondanks alles is het stel elkaar nooit kwijtgeraakt. Een van de hulpverleners verwoordde het volgens hem mooi: ‘Jullie zitten altijd te bekvechten, maar jullie zijn gek op elkaar.’ „Zo is het.”

Dat is maar goed ook, merkt Joke op, want familie woont op twee uur rijden. „We zijn echt afhankelijk van elkaar.”

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Anita en Annie toverden een schuur om tot hun eigen theater: ‘Levenslange droom die uitkomt’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 11:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 675 words

**Byline:** Iza de Bruin

**Body**

Veertig man passen er in de nieuwe theaterzaal genaamd Onder de Pannen in Leimuiden. Het is daarmee misschien wel het kleinste theater van Nederland. Anita van der Geest en Annie Mulder hebben alles uit de kast getrokken om een bijzondere sfeer te creëren. In januari gaan ze als duo optreden, maar er zijn ook plannen om jong talent een podium te bieden, laten ze weten.

Het theater is gevestigd op het terrein van een van de oprichters, vlak achter het huis waar ze woont. De schuur is omgetoverd tot een spektakel. ,,Het was al heel lang een stille droom om van dit gebouw een theater te maken", bekent Van Der Geest. Eenmaal binnen, is het meteen alsof je in de wereld van Moulin Rouge bent beland. ,,We hebben voor dit thema gekozen omdat dit het theater goed representeert. Al dat rood, goud en glimmend.” De dames houden wel van een beetje over the top.

Alles is uniek. We hebben zelfs de gordijnen genaaid

Zelfgenaaide gordijnen en vintage stoelen

In de theaterzaal zelf staat een verzameling aan snuisterijen. Veel daarvan wordt ook gebruikt als attribuut in de show die wordt gegeven. Er staat ook een grote verzameling aan instrumenten: ,,Maar die kunnen we lang niet allemaal bespelen, hoor", lacht Annie. Veel van het meubilair hebben ze gevonden op Marktplaats of kringloopwinkels. Zo staat er bijvoorbeeld een originele vijfzittersbank uit de Roxy Bioscoop uit Amsterdam, een cultfenomeen als we Van Der Geest mogen geloven. ,,Het was een heel leuke zoektocht”, vertelt Mulder. ,,Alles is uniek. We hebben zelfs de gordijnen genaaid.”

De twee hebben elkaar lang geleden ontmoet op de lokale toneelschool. Inmiddels treden ze al decennia samen op. Eerst onder de naam A3, samen met een derde vrouw wier naam ook met de A begint, maar dus binnenkort in hun eigen theater als de SepentinA's. ,,Het theater voldoet aan alle eisen”, vertelt Anita trots. ,,Dat was echt nog wel een onderneming. Er komt ontzettend veel bij kijken. Denk aan brandveiligheid, een omgevingsvergunning en parkeerplekken creëren. We zijn nu zelfs op zoek naar een koffieapparaat dat alle gasten snel en goed kan serveren. Maar het is gelukt.”

Straattheater

Ze hadden vroeger nooit gedacht dat ze een eigen theater zouden hebben. ,,We deden aan theater op straat. Dat was heel leuk, maar op onze leeftijd, ergens begin zestig, is dat niet meer goed te doen”, zegt Van Der Geest. ,,We deden destijds van alles. Van muzikale cadeaus geven aan mensen hier in het Groene Hart, tot aan spontane straatoptredens.” Sinds de coronapandemie zijn ze daarmee gestopt, en hebben ze gewerkt aan Onder de Pannen. ,,De tijd was eindelijk rijp.”

Op 16 januari wordt de eerste show gegeven. Later die maand volgen er nog een aantal. De tickets gaan hard. ,,Maar houd in je achterhoofd dat er maar veertig man in de zaal kan”, lacht Van Der Geest. Wat je van de show kunt verwachten? ,,Meezingen, cabaret, dialoog”, begint Van Der Geest. Mulder vult al knikkend aan: ,,Musicalnummers, instrumenten en vooral veel humor.”

De opties zijn eindeloos. We bepalen alles zelf hier bij Onder de Pannen.

'Moet cultureel zijn’

Als het eenmaal lekker loopt, willen de dames het theater verhuren aan andere artiesten. ,,De opties zijn eindeloos. Iemand stelde laatst ook voor om een beamer op te hangen zodat we een filmvertoning kunnen houden”, zegt Mulder enthousiast. Ook over jong talent een podium bieden zijn ze hard over aan het nadenken. Het duo is het erover eens dat er maar een eis is: ,,Het moet cultureel zijn.”

Ook waarderen ze echt de luxepositie die ze hebben: ,,We ervaren geen commerciële druk. Daarom hebben we nu op dit moment nog geen subsidie aangevraagd. We bepalen alles zelf hier bij Onder de Pannen.”

Volg AD Alphen 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 26, 2023

**End of Document**



**Sp Rekken 5 verliest thuis met een doelpunt verschil van ST MEC/FCTrias 4**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 11:45 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 122 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Het was ST MEC/FCTrias 4 dat uiteindelijk heeft gewonnen met 1-2 in de uitwedstrijd tegen Sp Rekken 5 in de 7e klasse zondag.

Sp Rekken staat op de tweede plaats met 18 punten. MEC staat op de zevende positie met 11 punten. MEC heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Sp Rekken. In de laatste vijf wedstrijden heeft Sp Rekken vier overwinningen behaald één keer verloren, terwijl MEC drie overwinningen en twee nederlagen heeft. MEC speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 3 december om 9.30 uur thuis tegen Erix op Sportpark Den Tappen.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Nog een overwinning voor DSC'65 1 – en nog een nederlaag voor Roswinkel Sp. 1**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 03:52 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 152 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Koploper van de competitie DSC'65 1 heeft in de thuiswedstrijd gewonnen van Roswinkel Sp. 1 in de 5e klasse. Het duel eindigde 4-2. Het resultaat betekent dat DSC'65 zes overwinningen op rij heeft, terwijl Roswinkel Sp. vier opeenvolgende nederlagen heeft geleden.

DSC'65 staat na deze wedstrijd met 19 punten eerste, terwijl Roswinkel Sp. de nummer 9 is met 3 punten. Roswinkel Sp. heeft 2 wedstrijden minder gespeeld dan DSC'65. In de laatste vijf wedstrijden heeft DSC'65 vijf overwinningen behaald, terwijl Roswinkel Sp. één overwinning en vier nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor Roswinkel Sp. is Witteveense Boys'87. De teams spelen tegen elkaar op zondag 3 december om 14.00 uur op Sportpark De Roskamp.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**ST Borne/Zenderen Vooruit VR 1 en Sp. Neede VR2 komen niet tot scoren**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 02:46 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 150 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

De wedstrijd tussen ST Borne/Zenderen Vooruit VR 1 en Sp. Neede VR2 zondag is onbeslist geëindigd. In het duel in de 5e klasse werd niet gescoord: 0-0.

Op dit moment heeft Borne 7 punten en staat op de zevende plaats, terwijl Sp. Neede met 12 punten op de vierde positie staat. Sp. Neede heeft 2 wedstrijden minder gespeeld dan Borne. In de laatste vijf wedstrijden heeft Borne één overwinning behaald, drie keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl Sp. Neede één overwinning, drie keer gelijkgespeeld en één nederlaag heeft. Dit was het vierde gelijkspel van Borne dit seizoen. Borne speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 3 december om 12.30 uur op bezoek bij SDC '12 op Sportpark De Molendijk.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Dit is hoe de eerste teams uit Coevorden dit weekeinde speelden**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 04:27 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1195 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Dit weekeinde werd weer gevoetbald door de clubs uit de gemeente Coevorden. In dit artikel volgt een beknopte samenvatting van de diverse gespeelde wedstrijden door de eerste elftallen.

Pesse VR2 - ST NKVV/Protos VR1: 2-3

ST NKVV/Protos VR1 is de nieuwe koploper in de 5e klasse dankzij 2-3 winst in de uitwedstrijd tegen Pesse VR2. NKVV is één punt vrij van Wacker VR1 aan de top van de ranglijst Wacker VR1 heeft wel één wedstrijd minder gespeeld. Pesse staat op de zevende plaats. Het was de zevende wedstrijd van NKVV en het team is ongeslagen dit seizoen. In de laatste vijf wedstrijden heeft Pesse twee overwinningen behaald drie keer verloren, terwijl NKVV vier overwinningen en één gelijkspel heeft. Dit was de derde overwinning van NKVV met één doelpunt verschil. NKVV speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 9 december om 14.30 uur op bezoek bij Wacker op Sportpark De Wijk.

DSC'65 1 - Roswinkel Sp. 1: 4-2

DSC'65 1 en Roswinkel Sp. 1 hebben het zondag op Sportpark De Hoop tegen elkaar opgenomen. DSC'65 begon aan het duel na vijf opeenvolgende overwinningen in de 5e klasse. Het liet geen steek vallen en won ook dit duel, met 4-2. Na deze overwinning heeft DSC'65 zes keer op rij gewonnen. Roswinkel Sp. heeft nu vier opeenvolgende nederlagen. DSC'65 staat na deze wedstrijd eerste met 19 punten, terwijl Roswinkel Sp. 1 op de negende positie staat met 3 punten. Roswinkel Sp. heeft 2 wedstrijden minder gespeeld dan DSC'65. DSC'65 heeft in de laatste vijf wedstrijden vijf overwinningen behaald, terwijl Roswinkel Sp. één overwinning en vier nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor DSC'65 is Buinerveen. De teams spelen tegen elkaar op zondag 3 december om 14.00 uur op Sportpark VV Buinerveen.

Zuidwolde 1 - Germanicus 1: 1-3

De wedstrijd van zondag tussen koploper van de competitie Zuidwolde 1 en Germanicus 1 op Sportpark Woltingeslag is in 1-3 geëindigd. Dit betekent dat Germanicus al acht wedstrijden ongeslagen is in de 2e klasse. Met 4 punten staat Zuidwolde op de twaalfde plaats, terwijl Germanicus met 22 punten op de eerste plek staat. Germanicus heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Zuidwolde. In de laatste vijf wedstrijden heeft Zuidwolde één keer gelijkgespeeld en vier keer verloren, terwijl Germanicus vier overwinningen en één gelijkspel heeft. SC Erica is zondag 3 december om 14.30 uur op Sportpark de Pampert de volgende tegenstander voor Germanicus.

SVBO 1 - CSVC 1: 0-6

CSVC 1 heeft zaterdag in de 4e klasse geen spaander heel gelaten van SVBO 1. De wedstrijd eindigde in een royale 0-6 overwinning. SVBO staat nu op de achtste positie met 10 punten, terwijl CSVC de nummer 4 is met 16 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft SVBO twee overwinningen behaald drie keer verloren, terwijl CSVC vier overwinningen en één nederlaag heeft. Volgende tegenstander voor CSVC is SCN. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 2 december om 14.30 uur op Sportpark Klinkenvlier.

Protos 1 - FC Ter Apel '96 1: 1-2

Protos 1 heeft een nederlaag te verduren gekregen. FC Ter Apel '96 1 op Sportpark De Schalm was te sterk op zondag. De 4e klasse-wedstrijd eindigde in 1-2. Dit betekent dat Protos op de vierde plek staat met 12 punten en dat FC Ter Apel '96 op de tweede plek staat met 25 punten. Protos heeft één wedstrijd minder gespeeld dan FC Ter Apel '96. Op zondag 3 december om 14.00 uur speelt Protos uit tegen KSC op Sportpark Schoonoord.

Raptim 1 - Dwingeloo 1: 1-0

Raptim 1 heeft zondag Dwingeloo 1 verslagen in de 3e klasse. De thuisploeg trok het duel met 1-0 naar zich toe. Het was de zevende wedstrijd van Raptim en het team is ongeslagen dit seizoen. Raptim heeft 17 punten en staat op de tweede plek, terwijl Dwingeloo met 3 punten de dertiende plek inneemt. Raptim heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Dwingeloo. In de laatste vijf wedstrijden heeft Raptim vier overwinningen behaald en één keer gelijkgespeeld, terwijl Dwingeloo één overwinning en vier nederlagen heeft. Dit was de vierde overwinning met één doelpunt verschil van Raptim dit seizoen. Beilen is zondag 3 december om 14.00 uur op Sportpark Noordwest de volgende tegenstander voor Raptim.

Witteveense Boys'87 1 - VIOS (O) 1: 0-3

VIOS (O) 1 heeft de uitwedstrijd op zondag gewonnen van Witteveense Boys'87 1 in de 5e klasse. De wedstrijd eindigde in 0-3. Op dit moment heeft Witteveense Boys'87 13 punten en staat op de derde plaats, terwijl VIOS (O) met 13 punten op de vijfde positie staat. Witteveense Boys'87 heeft twee wedstrijden minder gespeeld dan VIOS (O). In de laatste vijf wedstrijden heeft Witteveense Boys'87 twee overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl VIOS (O) drie overwinningen en twee nederlagen heeft. Pekelder Boys is zondag 3 december om 14.00 uur op Sportpark Oosterhesselen de volgende tegenstander voor VIOS (O).

Tonego 1 - VCG 1: 0-0

VCG 1 is zaterdag op bezoek bij Tonego 1 niet verder gekomen dan een doelpuntloos gelijkspel in de 5e klasse. Op dit moment heeft Tonego 14 punten en staat op de derde plaats, terwijl VCG met 17 punten op de tweede positie staat. Tonego heeft één wedstrijd minder gespeeld dan VCG. In de laatste vijf wedstrijden heeft Tonego twee overwinningen behaald, twee keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl VCG twee overwinningen, twee keer gelijkgespeeld en één nederlaag heeft. Op zaterdag 2 december om 14.30 uur ontvangt VCG Blokzijl op Sportpark De Heidepol.

VV Sleen 1 - Oranje Zwart 1: 2-2

Thuisploeg VV Sleen 1 en Oranje Zwart 1 hebben de punten gedeeld in hun ontmoeting in de 3e klasse. Het duel eindigde in 2-2. VV Sleen staat na deze wedstrijd op de zesde positie met 13 punten, terwijl Oranje Zwart 1 de nummer 12 is met 5 punten. Oranje Zwart heeft 2 wedstrijden minder gespeeld dan VV Sleen. VV Sleen heeft in de laatste vijf wedstrijden drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl Oranje Zwart één overwinning, twee keer gelijkgespeeld en twee nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor VV Sleen is Schoonebeek. De teams spelen tegen elkaar op zondag 3 december om 14.00 uur op Sportpark de Gruinte.

SC Erica 1 - Dalen 1: 2-2

Thuisploeg SC Erica 1 en Dalen 1 hebben zondag beiden één punt overgehouden aan het duel in de 2e klasse dat op 2-2 eindigde. Met 4 punten staat SC Erica op de elfde plaats, terwijl Dalen met 12 punten op de zesde plek staat. SC Erica heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Dalen. In de laatste vijf wedstrijden heeft SC Erica één overwinning behaald, één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl Dalen één overwinning, drie keer gelijkgespeeld en één nederlaag heeft. Op zondag 3 december om 14.00 uur ontvangt Dalen RSC op Sportpark 't Grootveld.

Uitgesteld

Voor de volgende wedstrijden zijn nog geen resultaten bekend omdat deze zijn uitgesteld: De Weide VR2 - SJO FC Coevorden VR1

Verwacht

De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld, de resultaten volgen nog: NKVV 1 - VVAK 1, DVC'59 VR2 - DSC'65 VR1, Ruinerwold VR1 - SJO FC Coevorden VR1 en Hollandscheveld VR2 - VV Sweel VR1

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

**Load-Date:** November 27, 2023

**End of Document**



**Dit is hoe de eerste teams uit Hof van Twente dit weekeinde speelden**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 04:26 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 757 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Dit weekeinde werd weer gevoetbald door de clubs uit de gemeente Hof van Twente. In dit artikel volgt een beknopte samenvatting van de diverse gespeelde wedstrijden door de eerste elftallen.

Rood Zwart 1 - UDI 1: 2-3

De wedstrijd in de 4e klasse tegen UDI 1 is zondag geëindigd in een nederlaag voor Rood Zwart 1. Het duel eindigde in 2-3. Rood Zwart staat op de dertiende plek met 5 punten. UDI staat op de twaalfde plek met 7 punten. Rood Zwart heeft in de laatste vijf wedstrijden één overwinning behaald, één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl UDI één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen heeft. Op zondag 3 december om 14.00 uur speelt Rood Zwart bij De Tubanters 1897 op Sportpark Diekman-Oost.

GVV Eilermark 1 - WVV'34 1: 0-1

WVV'34 1 heeft zondag de uitwedstrijd tegen GVV Eilermark 1 in de 3e klasse met 0-1 gewonnen. GVV Eilermark staat nu op de twaalfde positie met 6 punten, terwijl WVV'34 de nummer 2 is met 19 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft GVV Eilermark één overwinning behaald vier keer verloren, terwijl WVV'34 vier overwinningen en één nederlaag heeft. Dit was de vierde overwinning van WVV'34 met één doelpunt verschil. Sc. Overwetering is zondag 3 december om 14.00 uur op Sportpark Ruperts Erve de volgende tegenstander voor WVV'34.

SP Daarle 1 - GFC 1: 1-4

GFC 1 heeft SP Daarle 1 met 1-4 verslagen in de 4e klasse op zaterdag. In de huidige stand heeft SP Daarle 4 punten en staat op de veertiende plaats, terwijl GFC met 15 punten op de vijfde positie staat. In de laatste vijf wedstrijden heeft SP Daarle één overwinning behaald vier keer verloren, terwijl GFC drie overwinningen en twee nederlagen heeft. Op zaterdag 2 december om 14.30 uur speelt GFC een thuiswedstrijd tegen Marienberg op Sportpark Heeckeren.

Delden 1 - MVV '29 1: 2-5

Delden 1 heeft de thuiswedstrijd tegen MVV '29 1 op zondag in de 3e klasse verloren. De wedstrijd eindigde in 2-5. In de huidige stand heeft Delden 12 punten en staat op de zesde plaats, terwijl MVV '29 met 23 punten op de eerste positie staat. Delden heeft twee wedstrijden minder gespeeld dan MVV '29. In de laatste vijf wedstrijden heeft Delden twee overwinningen behaald drie keer verloren, terwijl MVV '29 vier overwinningen en één gelijkspel heeft. Delden speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 3 december om 14.00 uur op bezoek bij Lemelerveld op Sportpark Heidepark.

Hoeve Vooruit 1 - Hector 1: 2-0

Hector 1 heeft de uitwedstrijd tegen Hoeve Vooruit 1 2-0 verloren in de 5e klasse op zondag. Hoeve Vooruit staat na deze wedstrijd op de tweede positie met 18 punten, terwijl Hector 1 op de vijfde plaats staat met 16 punten. Hoeve Vooruit heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Hector. In de laatste vijf wedstrijden heeft Hoeve Vooruit vier overwinningen behaald en één keer verloren, terwijl Hector twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Op zondag 3 december om 14.00 uur ontvangt Hector VV Twenthe op Sportpark Het Doesgoor.

TVO 1 - Bentelo 1: 2-2

Thuisploeg TVO 1 en Bentelo 1 hebben ieder een punt behaald in hun ontmoeting in de 4e klasse. De wedstrijd eindigde in 2-2. TVO staat op de elfde plaats met 7 punten. Bentelo is de nummer 4 met 17 punten. TVO heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Bentelo. TVO heeft in de laatste vijf wedstrijden één overwinning behaald, twee keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl Bentelo twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Bentelo speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 3 december om 14.00 uur thuis tegen Vogido op Sportpark De Pol.

Markelo 1 - Leones 1: 2-2

Markelo 1 en Leones 1 hebben de punten gedeeld in de wedstrijd tussen beide teams in de 2e klasse. De eindstand was 2-2. Markelo staat na deze wedstrijd op de vijfde plaats met 14 punten, terwijl Leones 1 de nummer 2 is met 15 punten. Leones heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Markelo. Markelo heeft in de laatste vijf wedstrijden drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl Leones drie overwinningen en twee keer gelijkgespeeld heeft. Dit was het tweede gelijkspel van Markelo dit seizoen. Volgende tegenstander voor Markelo is Vorden. De teams spelen tegen elkaar op zondag 3 december om 14.30 uur op Europlanit Buiten Sportpark Vorden.

Verwacht

De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld, de resultaten volgen nog: Diepenheim 1 - TVV 1

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Gijzelaars over de hel van Hamas: ’Geen eten op reguliere basis’**

De Telegraaf.nl

26 november 2023 zondag 11:11 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BUITENLAND; FRONTPAGE

**Length:** 715 words

**Byline:** Ralph Dekkers

**Dateline:** TEL AVIV

**Body**

„Ze kregen eten, vooral rijst, maar niet op reguliere basis. Er waren dagen met alleen pita-brood. Ze zijn zes tot acht kilo afgevallen.”

Aan het woord is Merav Raviv, wier nicht Keren Munder (54), samen met haar zoon Ohad (9) en moeder Ruti (78), na een hel van bijna vijftig dagen door Hamas werd vrijgelaten. Zij kan maar weinig delen over de horrors die haar familieden hebben doorstaan. Wel enkele details: „Wanneer ze naar de wc wilden, moesten ze op de deur kloppen. Maar het duurde soms wel twee uur voordat ze kwamen.” Ze sliepen ook zeer oncomfortabel. „Op van die bankjes die uit drie stoelen bestaan.”

Het drietal behoorde tot de eerste groep van dertien Israëli’s die vrijdag werd vrijgelaten, in ruil voor een tijdelijk bestand, de vrijlating van 39 Palestijnse gevangenen en de toegang van humanitaire hulp tot Gaza.

Ook Yaffa Avdar zag toen eindelijk weer daglicht, de 85-jarige Holocaust-overlevende die op 7 oktober - ogenschijnlijk stoïcijns - door Hamas-terroristen met een golfkarretje werd afgevoerd. Kleindochter Adva: „We kunnen onze grootmoeder eindelijk weer omhelzen. Ze probeert nu te herstellen van de hel. Ik ben trots dat ik haar kleinkind ben. Een geweldige, sterke vrouw. Ze hield altijd hoop tijdens haar tijd in Gaza.”

Adva en Merav spraken via Zoom met een aantal journalisten. Vragen over de medische gesteldheid van hun dierbaren, hoe ze werden behandeld en met wie ze vastzaten, mogen niet worden gesteld. Israël probeert de informatiestroom te controleren nadat eerder een vrijgelaten gijzelaar hoog opgaf over hoe ze door Hamas was behandeld. Dat was vooral ingegeven door het feit dat haar man nog steeds vastzit.

De vader van Munder, de 78-jarige Avraham, is ook nog steeds in Gaza. „Ze dacht dat hij was gedood op 7 oktober”, zegt Merav. „Dat hij nog in leven is, was het goede nieuws dat we haar konden vertellen.” Maar er was ook slecht nieuws. „We moesten uitleggen dat haar broer is gedood en verbrand in zijn huis in Nir Oz.”

Gemengde gevoelens

De vrijlating van de gijzelaars zorgt voor gemengde gevoelens in Israël. Blijdschap vanwege de thuiskomst, maar ook het besef dat nog steeds talloze landgenoten vastzitten in Gaza. Zo wordt ook de kleinzoon van Yaffa nog steeds vastgehouden. Haar familieden vertellen stukje bij beetje wat er die oktoberdag is gebeurd, om de klap niet al te hard te laten aankomen. Adva: „Het herstel van Yaffa zal lang duren. Haar lichaam en ziel moeten zich nog aanpassen.”

Hetzelfde geldt voor de familieleden van Merav. De 9-jarige Ohad, die meteen na zijn vrijlating een door hem geliefde Rubiks kubus in zijn handen kreeg gedrukt, is inmiddels die held van het land. Veel Israëli’s lieten een traan bij de emotionele beelden waarop hij voor het eerst naar zijn vader rent.

„Ohad is een slimme en gevoelige jongen. Hij heeft geen idee hoe beroemd en geliefd hij is”, zegt Merav. Hij is nog steeds met zijn familie in het ziekenhuis. „Daar mocht hij twee vriendjes uitnodigen, maar hij liet meteen weten dat hij er veel meer heeft. Dus kwamen er een stuk of acht langs.” Zij kregen een speciale ruimte in het ziekenhuis, waar speelgoed stond uitgesteld. „Ze praatten en lachten, maar het was niet makkelijk voor hen. Soms huilde hij.”

Zwarte sabbat

Ohad was op die zwarte sabbat met zijn moeder op bezoek bij zijn grootouders in Nir Oz. Zijn grootvader, die nauwelijks kan lopen en maar moeilijk ziet, probeerde vergeefs de deur van de safe room dicht te houden voor de binnenstormde terroristen. Moeder Keren, die haar zoon onder het bed had verstopt, was ervan overtuigd dat ze zou sterven. Merav: „Ik denk Ohad ook.”

De jongen en zijn moeder hebben het voordeel dat ze de komende dagen kunnen terugkeren naar hun huis in Kfar Saba. Grootmoeder Ruti kan dat niet. Merav: „Het zal nog wel twee jaar duren voordat mensen terug kunnen naar Nir Oz. We zoeken nu woonruimte voor haar.”

Hetzelfde geldt voor Yaffa Adar. Kleindochter Adva: „Het is zwaar voor haar. Zoals ze zelf zegt: ’Ik ben 85 jaar en moet helemaal opnieuw beginnen’. Ze heeft geen kleren meer, geen fotoalbums met alle herinneringen.” De Holocaust-overlevende was er al de dagen in Gaza van overtuigd dat ze familieden die ook in Nir Oz wonen had verloren. „Nu weet ze dat ze nog in leven zijn.” Al weet niemand iets over de toestand van haar kleinzoon Tamir.

**Graphic**

Image, Yoni Asher herenigd met zijn dochters Aviv en Raz, en zijn vrouw Doron. De drie werden op 7 oktober gekidnapt door Hamas., AFP

**Load-Date:** November 27, 2023

**End of Document**



**Brummense ouders zijn hardrijders bij Marktplein zat: ‘Dochter durft niet meer met fiets’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 03:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 743 words

**Byline:** Diego Kemps

**Body**

Auto’s die voorbijrazen en ouders die amper de straat durven over te steken met hun kinderen. Omwonenden en bezoekers van het Marktplein in Brummen zijn er helemaal klaar mee. Omwonende en moeder Emily Tel (35) wil dat er iets verandert en hoopt met een petitie de gemeente te bewegen zebrapaden te plaatsen. ,,Heb ouders echt zien schreeuwen.”

,,Niemand houdt zich hier aan de maximumsnelheid van dertig kilometer per uur”, vertelt de moeder van drie jonge kinderen, lopend richting het Marktplein met haar zoontje Benjamin (2). In de verte trekt een BMW hard op en raast voorbij. ,,Dit gebeurt hier regelmatig. Het is echt een middelvinger naar mensen die hier lopen.”

‘Juist een plek voor voetgangers’

Tel verhuisde drie jaar geleden vanuit Amsterdam naar Brummen, juist om te ontsnappen aan het drukke verkeer. ,,En dan heb je ook hier straten waar zo hard geracet wordt”, verzucht ze.

Rustig oversteken zit er niet in bij de straten rond het Marktplein. ,,Auto’s rijden te hard en stoppen niet. Soms sta je minuten te wachten”, zegt Tel. ,,Vooral voor jonge gezinnen, die hier ook wonen, is dat een probleem. Ik heb ouders echt zien schreeuwen uit frustratie.”

Ze benaderde de gemeente voor een oplossing, maar die bood geen soelaas. Uit onvrede begon ze daarom een online petitie waarin ze ervoor pleit om twee zebrapaden te plaatsen rond het plein. ,,Rond een marktplein moeten voetgangers gewoon voorrang krijgen. Zo’n marktplein is juist een plek voor voetgangers, niet voor auto’s.”

Ik heb mijn dochter al eens weg moeten trekken bij het oversteken.

Ze staat daar niet alleen in. Ook Margriet Tekelenburg (60) ergert zich al jaren aan de voorbijrazende auto’s rond het plein. Sterker nog, ze maakte zich een paar jaar geleden hard voor hetzelfde doel als Tel: het plaatsen van zebrapaden.

,,Mijn buurvrouw was 97 en had veel last van het verkeer”, zegt Tekelenburg bij de viskraam op het plein. ,,Als je wat ouder wordt, heb je het verkeersoverzicht niet meer zo goed. Het kan dan snel fout gaan als er geen fatsoenlijke oversteekplaats is en auto’s te hard rijden.” Volgens Tekelenburg was het antwoord van de gemeente destijds dat er geen geld voor het aanbrengen van zebrapaden was.

‘Dochter durft niet meer met fiets’

Bij de bloemenkraam van Gerda van Dusschoten (57) op het Marktplein klinkt eenzelfde geluid. ,,Er zijn hier wat onoverzichtelijke bochten. Als je niet goed oplet kan het daar wel snel fout gaan”, zegt Van Dusschoten. ,,Het te hard rijden vind ik nog mee vallen. Het is denk ik meer het lawaai dat indruk maakt dan dat het echt hard gaat.”

Op een van de hoeken van het Marktplein staat een zelf geknutseld bord met een fluorescerend groen poppetje dat autobestuurders erop attendeert zachter te rijden. Niet neergezet door de gemeente, maar door de buurt, zegt buurtbewoner Anne Hoijinck (35).

Als moeder van drie jonge kinderen maakt ook zij zich zorgen over de verkeerssituatie. ,,Het is levensgevaarlijk om hier over te steken met kinderen. Ik heb mijn dochter al eens weg moeten trekken bij het oversteken.”

Ze vindt een zebrapad ‘het minste dat de gemeente kan doen’. ,,Dan kan je tenminste veilig oversteken. Er moet echt iets gebeuren. Mijn dochter durft al niet meer met de fiets hier omdat de auto’s zo hard rijden.”

Dorpsraad

Bij de lokale dorpsraad staat het eveneens al een tijd op de radar. ,,We hebben dit vanaf het begin van dit jaar al aangegeven bij de wethouder. Iedere twee maanden is er overleg met hem, dan komt het plaatsen van zebrapaden telkens terug”, verzucht voorzitter Henk Poldermans. ,,Iedere keer is het antwoord dat er geen geld voor is.”

Poldermans bood nog zelf aan om ‘met een pot verf zelf een zebrapad te maken. ,,Maar daar wilde de wethouder niet naar luisteren”, zegt hij. ,,Blijkbaar ligt de prioriteit bij Eerbeek. Daar ligt een verlicht zebrapad dat nu weer wordt doorontwikkeld.”

De gemeente is op de hoogte van de petitie. ,,We zien het vooral in een breder verband, namelijk het opstellen van een mobiliteitsvisie”, zegt gemeentewoordvoerder Gert-Jan van Dijk. In die visie moet duidelijk worden welke keuzes er met betrekking tot het verkeer gemaakt moeten worden in Brummen. Het concept daarvan moet in 2024 klaar zijn.

Voorzitter Poldermans lacht bij het horen van dat weerwoord. ,,Onzin. De wethouder zegt tegen mij dat ze wachten op plannen voor het hele centrum. Dat kan nog duren tot 2026. Zo lang kan je niet wachten hierop. Raar dat ze hier niet gewoon een paar centen voor willen uittrekken.”

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Twee jaar later komt droom alsnog uit voor Tilburgse hockeyster, WK in Chili is een bekroning van haar revalidatie**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 09:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 652 words

**Byline:** Johan van der Putten

**Body**

Nog een handvol dagen aftellen en dan gaat de droom van Mikki Roberts in vervulling. De hockeyster neemt met Jong Oranje deel aan het WK in Chili. Haar droom had twee jaar geleden al moeten uitkomen, maar toen gooide eerst corona en daarna een knieblessure roet in het eten.

Jarenlang werkte Mikki Roberts er hard voor om op een WK te staan. In 2021 leken die inspanningen te worden beloond. Ze keek uit naar het toernooi in Zuid-Afrika, maar toen ze de laatste inkopen aan het doen was voor vertrek, kreeg de Tilburgse te horen dat het toernooi wegens corona werd verplaatst. Nederland zou vervolgens niet deelnemen, omdat het niet paste in het drukke schema. Uiteindelijk ging het team wel, maar zonder Roberts. Ze kon niet mee vanwege een kruisbandblessure en schade aan haar meniscus.

Afkloppen

,,Ik ben zo blij als ik straks daar op het veld sta op 29 november”, kijkt de 21-jarige alvast vooruit op het treffen met Australië. Al klopt ze het meteen even af. ,,De vorige keer had ik er ook veel zin in en toen ging het niet door.” Het is niet dat ze daar nu continu aan terugdenkt, al houdt de hockeyster van HC Tilburg er wel rekening mee dat het WK voor de deur staat. ,,Ik doe het liefst altijd mee, maar ik had laatst een beetje last van mijn hamstring. Dus deed ik tegen Den Bosch uit voorzorg niet mee. Het is een beetje opletten.”

Ik wilde een stoeltje langs het veld zetten om te kijken, maar dat mocht niet

Inmiddels is ze weer hersteld en van haar knie heeft ze helemaal geen last meer. Destijds moest ze het veertien maanden zonder wedstrijd doen. ,,Toen ik net geopereerd was, mocht ik van de fysio ook niet naar de club komen. Ik wilde een stoeltje langs het veld zetten om te kijken, maar dat mocht niet.”

Na twee weken was ze wel weer bij iedere wedstrijd en training van de partij. ,,Ik vind het niet fijn om iets te missen.” Ze is bijna dagelijks bij HC Tilburg te vinden. Als ze niet zelf bezig is, geeft ze training aan Jongens O16.

Strafcorner

Daarnaast zijn er trainingen met Jong Oranje. Daar is ze de oudste van de groep. ,,Het voelt anders, omdat ik minder ervaring heb.” Als centrale verdedigster heeft ze het veld voor zich. ,,Mijn taak is om het team neer te zetten en aan te sturen en energie leveren.” Ook beschikt ze over een goede strafcorner. ,,Al hebben we wel zes of zeven speelsters in het team met een goede push. Dat is alleen maar fijn. Als er twee koppels klaar staan, dan weten de uitlopers niet op wie ze zich moeten richten.”

Op haar veertiende begon Roberts met oefenen op de corner. ,,Ik vond zelf dat ik er talent voor had, maar het kon stukken beter. Je moet veel uren maken. Onder Maartje Paumen heb ik nog beter leren slepen. Er zijn altijd een paar punten waar ik op moet letten, zoals mijn beweging afmaken. Als ik me focus op het ene punt, dan is het andere vaak wat minder.” De druk die er bij komt kijken, vindt de Tilburgse niet erg. ,,Ik denk niet: deze bal moet erin. In mijn gedachten zitten de stappen die ik moet doen. Daar richt ik me op.”

Goud

Doel is om goud te halen in Chili. ,,We hebben ons zo goed als mogelijk voorbereid. Al kunnen er altijd onverwachte dingen gebeuren. Goud winnen is realistisch, al wordt het niet makkelijk.” Ze ziet een eventuele eindzege niet als troost voor het gemiste WK, dat werd gewonnen zonder haar. ,,Het was niet leuk om te missen, maar daar ben ik niet meer mee bezig. Dit toernooi zie ik als bekroning van mijn revalidatie, als beloning voor het harde werk. Het is vet om daar te staan.”

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

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Goes laat zien dat domper een incident was: ‘Vorige week waren we ook zes keer beter’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 06:12 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 744 words

**Byline:** Len Wolters

**Body**

Na de domper van vorige week deed Goes dit weekend wel goede zaken in de vierde divisie. Het won zelf van Kruisland (4-1), terwijl de concurrentie nu juist punten liet liggen. De topploegen morsen de laatste weken dus hier en daar. ,,De tegenstanders zijn ook niet echt inspirerend’’, zei Goes-aanvoerder Daniël Wissel. ,,Het moet dit seizoen echt uit onszelf komen.’’

Het woord ‘concentratie’ is een veel gebruikte term in het voetbal. Vaak is het een dooddoener, maar bij Goes is het misschien wel de sleutel tot sportief succes. ,,We speelden geduldig en hielden het veld klein”, beschreef trainer Dennis de Nooijer de verrichtingen van zijn ploeg tegen Kruisland. ,,Achterin waren we direct geconcentreerd.”

Vorige week tegen laagvlieger Venray (4-3 nederlaag) hadden de Goesenaren de organisatie niet op orde. Dit weekend stond het elftal wel goed. ,,Er zijn in principe geen ploegen in deze competitie die beter zijn dan wij”, constateerde Daniël Wissel na afloop. ,,Het gevaar is dan dat iedereen vooruit loopt. Hier moet je als ploeg een balans in zien te vinden.”

Er zijn in principe geen ploegen in deze competitie die beter zijn dan wij

Tegen hekkensluiter Kruisland was die balans op orde, al deden de bezoekers het in de eerste helft niet onaardig. Via Kabwe Manengela, voormalig speler van Goes, was de formatie twee keer dreigend. De kopballen van de spits brachten de thuisploeg echter niet serieus in de problemen.

De grootste mogelijkheid voor de ploeg van trainer Jack van den Berg ontstond vlak voor rust na een ingooi. De bal viel voor de voeten van Richelor Sprangers, die de lat raakte. De rebound kwam wederom bij Sprangers terecht. De spits gingen vervolgens naar de grond in het strafschopgebied. ,,Ik denk dat het een penalty was”, bekende Wissel.

Dankzij de beslissing van de scheidsrechter haalde Goes opgelucht adem. De ploeg ging namelijk rusten met een 1-0-voorsprong. Al na twaalf minuten had Wissel de score geopend. Een aanval via Sjoerd Verhulst, Wissel en Erwin Franse kwam uiteindelijk terug bij Wissel. Met een geplaatste inzet schoot hij raak.

Bang is een groot woord

De Nooijer noemde de voorsprong ‘verdiend’, maar was er nog niet gerust op. Ondanks de lage positionering van Kruisland zag hij de opponent – met diverse voormalig spelers van Goes in de gelederen – als een serieuze tegenstander. ,,Bang is een groot woord, maar het is een ploeg die uit het niets kan scoren. Je moet niet vlak voor of na rust de 1-1 tegen krijgen. Hoe ga je daar vervolgens mee om?”

De 2-0 van Wissel in de 63ste minuut werkte dan ook bevrijdend. ,,Bij hen brak het een beetje”, zag de aanvoerder. Terwijl het bij Goes juist makkelijker liep. De staat van het veld werkte niet belemmerend. In het restant van de wedstrijd was de thuisploeg via Wissel en Franse nog twee keer trefzeker. De treffer van Kruisland-speler Noël de Graauw (3-1) was er één voor de statistieken.

De Nooijer complimenteerde zijn spelers na afloop. ,,We speelden een lekkere wedstrijd tegen een zware tegenstander. Als we achterin stabiel zijn, zijn we haast niet te verslaan. Kansen creëren we sowieso wel, of we nu vooruit of teruggetrokken spelen.”

Zes keer beter

Volgende week staat het duel met nummer negen Nuenen op het programma. De centrale vraag wordt of Goes wederom geconcentreerd voor de dag komt. ,,Het moet dit seizoen uit onszelf komen”, stelde Wissel. ,,De tegenstanders zijn niet echt inspirerend. Vorige week tegen Venray waren we ook zes keer beter, maar dat betekent dus niet dat je altijd wint. Het gaat niet op de automatische piloot. We moeten niet net doen alsof we zomaar even kampioen worden.”

Dankzij de zege deed Goes goede zaken in de strijd om het kampioenschap. Koploper Dongen, dat een wedstrijd meer gespeeld heeft dan de Goesenaren, verloor thuis met 2-3 van Nemelaer. Het duel van concurrent Udi’19 werd in de rust gestaakt vanwege een blessure bij de scheidsrechter. Die ploeg keek op dat moment tegen een 2-0-achterstand aan op bezoek bij Halsteren.

Goes-Kruisland: 4-1 (1-0). 12. Daniël Wissel 1-0, 63. Daniël Wissel 2-0, 68. Daniël Wissel 3-0, 86. Noël de Graauw 3-1, 90+3. Erwin Franse 4-1. Gele kaarten: Mitchell de Nooijer (Goes), Noël de Graauw en Levi Opdam (beiden Kruisland). Toeschouwers: 200.

Goes: Matthew Lentink, Renzo Roemeratoe (80. Stefan de Bert), Eys Murre, Mitchell de Nooijer, Yanilio de Nooijer, Timo Lijbers, Sjoerd Verhulst, Claude de Smit (83. Wiebe Provoost), Erwin Franse, Rowan Traas, Daniël Wissel (80. Reza Maipauw).

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Coach John van ’t Schip krijgt steeds meer grip op Ajax**

Het Parool.nl

26 november 2023 zondag 06:27 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 772 words

**Byline:** Jop van Kempen

**Body**

John van ’t Schip krijgt langzaam grip op Ajax, zo bleek in de 5-0 zege op het zwakke Vitesse. Deze vier onderdelen pakt hij anders aan dan zijn voorganger Maurice Steijn.

1. Intensiteit

Wie Van ’t Schip de afgelopen weken beluisterde, kon er niet omheen: intensiteit. De interim-trainer wil dat Ajax feller en agressiever speelt.

Dat begint met fittere spelers. De voetballers moeten simpelweg vaker en langer kunnen sprinten. Met andere woorden: de hersteltijd tussen acties moet omlaag.

Daarom heeft Van ’t Schip de trainingsintensiteit opgeschroefd. Denk aan meer korte, felle oefeningen. Wat betreft fitheid maakt Ajax ‘goede stapjes’, zo zei de trainer vrijdag, al moeten dat ‘grotere stappen’ worden.

Van ‘t Schip ziet ‘al een verandering in de statistieken’: het aantal loopacties en sprints neemt toe. Dat hielp Ajax tegen Vitesse, maar in het Europaleagueduel tegen Olympique Marseille van aanstaande donderdag zal het team zwaarder op de proef worden gesteld.

2. Ander spel

Die betere fysieke gesteldheid is uiteraard geen doel op zich. Het staat in dienst van het spel dat Van ’t Schip wil spelen. Bij balverlies moet het team kort op de tegenstander zitten en het speelveld klein houden. Onder Steijn lagen geregeld gapende gaten op het middenveld, zo constateerde bijvoorbeeld Jordy Clasie bij Ajax-AZ (1-2). Dan wordt voetbal een soort dammen, waarbij het eenvoudig is om stenen te slaan en een dam te scoren.

Ook in balbezit moet Ajax onder Van ’t Schip agressiever spelen. Dat betekent bijvoorbeeld meer ‘vuile’ sprintjes trekken. Ook als een speler de bal waarschijnlijk niet krijgt, moet hij rennen om degene aan de bal meer afspeelmogelijkheden te geven. Of om de tegenstander te ontregelen.

Statistieken wijzen ook hier op een verandering, zei Van ’t Schip. De afstanden tussen verdediging, middenveld en aanval worden kleiner.

Met horten en stoten gaat Ajax vooruit. De Amsterdamse club speelde twee weken geleden tegen Almere City (2-2) vrij slecht, maar tegen Vitesse ging het beter, al zag Van ‘t Schip na de vroege 2-0 dat het team de tegenstander te veel ruimte liet. In de rust sprak hij zijn spelers erop aan. In de eredivisie is Ajax onder Van ’t Schip intussen opgeklommen van de laatste naar de achtste plaats.

3. Oog voor de nieuwkomers

Michael van Praag, voorzitter van de raad van commissarissen, zei op de aandeelhoudersvergadering van 17 november dat het nog lang niet vaststond dat alle twaalf nieuwkomers van technisch directeur Sven Mislintat miskopen waren. “Sterspeler Jari Litmanen speelde ook eerst in het tweede elftal,” aldus Van Praag. “We kunnen de nieuwe spelers nu nog niet definitief waarderen.”

Dat klopt: nieuwkomers moeten wennen. En in een beroerd team kunnen ook goede spelers beroerd uit de verf komen. Dat Steijn geen grip kreeg op het spel van Ajax, hielp de nieuwkomers niet. Dat de ex-trainer vanwege zijn strijd met Mislintat bij de aankopen flinke kanttekeningen plaatste – “Met een speler als Josip Sutalo kan ik prima leven, maar met de rest moeten we het nog maar afwachten” – hielp evenmin.

Nu Ajax onder Van ’t Schip – die alleen over zijn eigen aanpak spreekt, nooit over die van Steijn – met wat meer structuur speelt, tonen nieuwkomers als Sutalo, Anton Gaaei en Chuba Akpom steeds betere versies van zichzelf. Tegen Vitesse liet ook invaller Georges Mikautadze zien dat hij als aanvaller in de kleine ruimte redelijk behendig en doelgericht is. Ook de nieuwkomers Carlos Forbs en Jakov Medic mochten tegen Vitesse nog even meedoen. Er zit best muziek in de nieuwkomers, maar de nieuwe Litmanen lijkt er vooralsnog niet bij te zitten.

4. Teamgeest

Of Ajax in de winterstop niet eens moest gaan paintballen of kajakken, zodat de spelers elkaar beter leerden kennen, zo werd Van ’t Schip vrijdag gevraagd. De trainer vroeg zich af of paintballen nog in de mode was, maar hij erkende wel dat een andere omgeving of een andere bezigheid iets teweeg kon brengen. “Spelers kunnen er een connectie door krijgen.”

Bij zijn entree op 30 oktober trof Van ’t Schip een ploeg aan zonder vertrouwen. Dat probeert hij niet alleen op te vijzelen door een andere aanpak van de trainingen en wedstrijden, maar ook door zich meer in de spelers te verdiepen. Van ’t Schip informeert naar hun wel en wee, zo lieten spelers als Akpom en Gaaei al weten. Veel spelers waarderen dat.

De teamgeest moet verder een impuls krijgen door in de winterstop een of meerdere spelers met ervaring aan te trekken. Nieuwe spelers moeten ‘een meerwaarde zijn voor de groep als geheel’, aldus Van ’t Schip. Ajax kan vooral nog een goede, ervaren middenvelder gebruiken.

Luister naar Branie, de Ajaxpodcast van Het Parool:

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Na blessureleed is Homoet dolblij met zijn speelminuten bij GVVV: ‘Ik moest wel even aan zijn werkwijze wennen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 08:17 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 666 words

**Byline:** Eit Hendriks

**Body**

GVVV volbracht zaterdag tegen Kozakken Boys een huzarenstukje. De Veenendaalse club kwam een kwartier voor tijd op ongelukkige wijze met tien man te staan, maar de tweededivisionist maakte alsnog de winnende goal: 2-1. Invaller Dirk Homoet genoot met volle teugen.

Hij werd er soms moedeloos van. Dirk Homoet (21) kwam afgelopen zomer met hoge verwachtingen van het Utrechtse Hercules naar GVVV. De inwoner van Zeist dacht aan een mooie periode bij de Veenendaalse club te beginnen. Maar blessures gooiden roet in het eten.

„Ja, dat was een grote teleurstelling”, vertelt de linksback. ,,Ik had last van een hamstringblessure, maar toen die eenmaal genezen was, begon de andere hamstring op te spelen. Pas sinds een paar weken ben ik weer fit genoeg om te spelen. De trainer (Gery Vink, EH) laat me wedstrijdritme opdoen in het Onder 23-team en ik heb een paar invalbeurten in de hoofdmacht gekregen. Steeds een paar minuten. Logisch, ik moet conditioneel nog groeien.”

Ik heb een goed contact met hem, maar moest wel even aan zijn werkwijze wennen

Vertrouwen van de trainer

Daarom was hij zaterdag zo blij dat hij deze keer al in de 70ste minuut de taken van aanvoerder Taoufik Adnane mocht overnemen. „Toch een teken dat de trainer vertrouwen in me heeft. Dat doet me goed. Ik heb een goed contact met hem, maar moest wel even aan zijn werkwijze wennen. Bij GVVV wordt er toch meer van je verwacht dan bij Hercules. De trainer zit er bovenop, je krijgt geen tijd om te verzaken of het rustig aan te doen. Ik ben nu wel fit genoeg om te spelen, maar ik voel dat er nog rek in zit. Dat ik nog beter kan worden, giftiger moet zijn. Daar wil ik aan werken.”

Homoet vond het prachtig onderdeel van het team te zijn dat zaterdag met tien man de overwinning tegen Kozakken Boys uit het vuur sleepte. GVVV moest een kwartier voor tijd met tien man verder. Niet vanwege een rode kaart, maar omdat Vink door zijn wissels heen was en Quiermo Dumay met een schouderblessure naar de kant moest. Invaller Ilias Latif zorgde desondanks nog voor de 2-1.

„Dat was natuurlijk heerlijk. En nog mooier was dat we er in slaagden die voorsprong vast te houden, ondanks dat Kozakken Boys alles of niets speelde. Dan stap je echt met een voldaan gevoel van het veld af.”

(Tekst gaat verder na de foto)

Vervolgtraject

Over een vervolgtraject bij GVVV heeft Homoet nog niet gesproken. „Nee, daar is het nog te vroeg voor. Eerst wil de club me meer aan het werk zien, denk ik. Maar ik heb het prima naar de zin in Veenendaal en wil hier graag blijven voetballen.”

Door een blunder van doelman Bryan Jansen kwam GVVV in de 37ste minuut op voorsprong. Quincy Veenhof scoorde uit een onmogelijke hoek de 1-0. Drie minuten voor rust kwam Kozakken Boys op 1-1 door een doelpunt van Frenk Keukens. Latif zorgde dus voor de winnende: 2-1.

GVVV bezet voorlopig de vijfde plek, maar Katwijk en Koninklijke HFC kunnen de Veenendalers nog voorbijgaan omdat ze wedstrijden minder hebben gespeeld. Zaterdag wacht het uitduel bij koploper Spakenburg, dat ternauwernood met 1-1 gelijkspeelde bij Quick Boys.

GVVV: Van Willige; Dumay, Willems, Maguire, Adnane (70. Homoet); De Jong (52. Dilrosun), Spies, Vergara Berrio (46. De Leeuw); George (58. Sillé), Veenhof (58. Latif), Burgering.

‘Prachtig om de winnende te maken’

Ilias Latif (24) was een kleine twee maanden uit de running door een enkelblessure. „Er zat een kleine breuk in, vandaar dat de revalidatie achteraf nog meeviel”, vertelde de aanvaller van GVVV.

Zaterdag was hij weer fit genoeg om na een klein uur Quincy Veenhof in het duel met Kozakken Boys in de spits af te lossen. „Ja, dan is het toch prachtig om de winnende goal (2-1) te maken. Nog wel in ondertal, dat maakt het doelpunt nog mooier.”

Bij zijn doelpunt leek het er even op dat hij te lang treuzelde en er nog een voet van een speler van Kozakken Boys tussen kon komen, maar Latif kapte iedereen handig uit om vervolgens droog in de korte hoek te scoren. „Hij zat er wel lekker in”, zei de spits met gevoel voor understatement.

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Knip en Het Lam, routine tussen jeugd van Dynamo en Zwolle: ‘Ze weten nu ook dat ik ook maar een dondersnormaal mens ben’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 08:54 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 688 words

**Byline:** Rob Kruitbosch

**Body**

Tegen landskampioen Sneek, Apollo 8, Sliedrecht Sport en VV Utrecht speelden de vrouwen van Dynamo de afgelopen weken bij vlagen leuk mee zonder dat het resultaat opleverde. Uitgerekend tegen koploper VC Zwolle bleven de Apeldoornse volleybalsters voor het eerst een team uit de top-vijf de baas. Routiniers Kirsten Knip en Marianne Het Lam over de staat van beide ploegen.

Je zou het een daverende verrassing kunnen noemen wanneer de nummer zeven van de eredivisie de koploper bedwingt. De 3-2 overwinning op VC Zwolle geldt voor Dynamo misschien wel meer als een bevestiging. Potentie herbergt het jeugdige Apeldoornse gezelschap in overvloed. Feitelijk was het vooral wachten totdat het een keer resulteerde in punten tegen een ploeg uit de top-vijf. Tegen de lijstaanvoerder uit Zwolle boekte Dynamo eindelijk die zege waar het al enige tijd tegenaan hikte.

Psychologisch belangrijk

Kirsten Knip (31) noemde de prestatie naderhand vooral psychologisch belangrijk. De zege geeft een boost in het geloof in eigen kunnen, een duwtje in de rug dat haar jeugdige medespeelsters nodig hadden. ,,Op de trainingen merk ik al dat er heel veel in dit team zit. Na het verlies in de eerste set denk je: daar ga je weer. Maar vandaag kwam het er ook uit. Vooral de pass was heel stabiel. Aanvankelijk hadden we daar wat moeite mee en kwamen we er niet door in de aanval. Dat maakte het lastig om het blok en de verdediging neer te zetten. In die vijfde set waren we vanaf punt één scherp”, roemde de Oranje-libero de veerkracht die haar team aan de dag legde.

Toen ik bij Dynamo kwam, keken de meiden misschien wat tegen mij op

Aan de talkshowtafel bij ‘Tijd voor Volleybal’ noemde Dynamo’s meest ervaren kracht het vorige week een tikkeltje frustrerend dat zij op haar positie zelf aanvallend geen inbreng heeft. ,,Het klopt dat ik als libero niet kan scoren. Wat ik wel kan doen is zoveel mogelijk van de grond halen. Ik heb vandaag heel veel gecoacht. Dat aanjagen zat er trouwens meteen al goed in. Toen ik bij Dynamo kwam, keken de meiden misschien wat tegen mij op. Inmiddels weten ze dat ik ook maar een dondersnormaal mens ben. Wisselvalligheid kenmerkt zo’n jong team. Andere teams hebben net iets meer ervaring dan wij. Deze overwinning is niet alleen voor de ranking heel fijn, belangrijk is vooral dat die meiden weten wat het is om te winnen”, hoopt Knip de komende weken de stijgende lijn voort te zetten.

Voor VC Zwolle is verliezen van Dynamo geen novum. Het verloor vorig seizoen in de reguliere competitie zowel uit als thuis van de Apeldoornse club. Aan het incasseren van nederlagen in het huidige volleybaljaar moet de equipe van debuterend coach Pascal Veneman daarentegen nog wennen. Tot aan zaterdag lukte het enkel titelhouder Sneek om het Zwolse ensemble door de knieën te dwingen.

Punten laten liggen

Ook in Apeldoorn leek er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht. In de eerste set gaven de bezoekers Dynamo geen schijn van kans. In de sets die volgden zagen ze de onbevangen thuisploeg langszij komen. Volgens Marianne Het Lam mocht de eredivisiekoploper het vooral zichzelf aanrekenen dat het na de enerverende vijfsetter slechts één punt mee terugnam naar huis. ,,Wij hebben twee punten laten liggen. Die vierde set hadden we moeten winnen”, vond de meest ervaren pion in het Zwolse team.

Vorig seizoen met Sneek was ik er bij het kampioenschap wel bij, maar met een dikke buik

Van extra druk als gevolg van de tussentijdse koppositie wil de 32-jarige middenaanvaller niet weten. ,,We begonnen met volle overtuiging. We lieten hen echter in het spel komen. Zij gingen volle bak. En als je dan in zo’n vijfde set meteen achter komt, dan moet je hard werken. En dat was vandaag niet genoeg. We hebben nu alle ploegen één keer gehad. We doen het oké. We staan er hartstikke goed voor. In maart vallen de beslissingen pas. Dan gaat het gebeuren. Vorig seizoen met Sneek was ik er bij het kampioenschap wel bij, maar met een dikke buik. Het zou leuk zijn om dit seizoen ook met VC Zwolle zover te komen”, richt de op het oude nest teruggekeerde routinier zich met haar ploeg vol overgave op het veroveren van de hoofdprijs.

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**IJshockeyster Anne Hardenbol wil tussen de mannen niet met een fluwelen handschoen aangepakt worden**

Trouw.nl

26 november 2023 zondag 03:21 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 772 words

**Byline:** Thomas Sijtsma

**Body**

IJshockeysters Anne Hardenbol en Jet Milders spelen als vrouwen bij Dordrecht Lions in de manneneredivisie. Als tegenstanders een overtreding op een van de twee begaan, hebben ze een groot probleem.

Op de tribunes van Dordrecht Lions kijkt niemand er meer van op als Anne Hardenbol (23) tussen de mannen het ijs betreedt. Haar postuur is ranker en oogt fragieler dan die van breedgeschouderde collega’s. Haar donkere staart wappert speels uit de groene helm. Ook de tegenstanders van Smoke Eaters slaan geen acht op haar.

Robbert Vijgeboom, voorzitter van Lions, wijst weggedoken in zijn dikke jas naar de speelster. “Onze filosofie is dat de puck altijd sneller is dan de schaats. Dat Anne meedoet, is zeker niet bij gebrek aan beter. Ze staat haar mannetje.”

Toch is haar aanwezigheid opmerkelijk te noemen. IJshockey is een loodzware sport. Niet meteen de plek waar je vrouwen tussen de mannen verwacht. Conditioneel is de sport veeleisend, nog buiten het veelvuldig fysieke contact gerekend. IJshockeyers komen regelmatig hard in botsing met elkaar en met de boarding, hersenschuddingen en breuken komen vaak voor.

Voor de duvel niet bang

Hardenbol is niet de enige vrouw die actief is in de eredivisie voor mannen. In Heerenveen hockeyt Roos Karst en de 25-jarige Jet Milders zit zaterdagavond in het publiek. Hardenbol en Milders, van nature twee rouwdouwers die voor de duvel niet bang zijn en beiden deel uitmakend van de Nederlandse selectie, spelen normaal gesproken samen, maar laatstgenoemde ligt er zes weken uit met een knieblessure na een charge van een tegenstander.

Denk overigens niet dat de twee vrouwen wekelijks afhaken met een blessure. Hardenbol scheurde vier jaar geleden haar milt in een wedstrijd tegen de mannen en bij Milders schoot een keer de duim uit de kom. Meer leed is ze tot dusverre bespaard gebleven.

Geoorloofd risico

Ze nemen een geoorloofd risico. “Het kan er hard aan toe gaan”, zegt Hardenbol als ze bezweet en vermoeid van het ijs komt na de relatief eenvoudige overwinning op de Limburgers (11-1). “Zeker als je net op het verkeerde moment op de verkeerde plek staat. Dan kan je een beuk verwachten, maar we kiezen er zelf voor om tussen de mannen mee te doen.”

De twee worden desondanks regelmatig in bescherming genomen. Medespelers van Dordrecht Lions vormen in het heetst van de strijd een cordon sanitaire rond hun vrouwelijke teamgenoten. Als je aan een van die twee komt, heb je als tegenstander een probleem.

Verdediger Hardenbol, die vanwege het overwicht van haar ploeg weinig in de duels komt, duikelt een anekdote op van eerder dit seizoen, waarbij ze tijdens een oefenwedstrijd in haar rug werd gereden. “Twee jongens uit het team doken er met opgestoken vuisten meteen op. De een kreeg twee wedstrijden schorsing, de ander één. Dat doen ze sneller voor ons dan voor een ander, al heb ik liever dat ze mij als gelijkwaardig behandelen.”

‘Lekker ding’

Dat heeft Milders ook graag. Al merkt de Voorburgse, die voor haar eigen weerbaarheid zes keer per week de sportschool bezoekt, dat met name oudere ijshockeyers moeite hebben met een vrouw als tegenstander. “Dan weigeren ze mij een bodycheck te geven. Van mij mag het gewoon, ik kan wel wat hebben, als het maar fair is. Anderen roepen weer ‘lekker ding’. Ze doen maar.”

Het komt ook voor dat ze tot haar eigen ergernis na een wedstrijd van een tegenstander een verontschuldiging krijgt via Facebook of Instagram: ‘Sorry voor de beuk, ik had niet gezien dat je een vrouw was.’

Dat de twee vrouwen meedoen op het hoogste niveau zegt veel over het ijshockey in Nederland. De sport is klein en getalenteerde meisjes zijn schaars. Milders en Hardenbol schatten dat er slechts een paar honderd vrouwen de sport beoefenen.

Niet meer anders

Veel opties hebben ze niet. Andere speelsters van Oranje trekken naar het buitenland. Milders wil eerst haar PhD klinische epidemiologie afronden voor ze die stap neemt. Hardenbol begint in januari aan een traineeship in de financiële sector.

Er bestaat wel een vrouwencompetitie, maar daar druipt de klasse niet vanaf. Amsterdam Tigers speelt in Duitsland, maar ook dat niveau vinden beide vrouwen niet uitdagend genoeg. Blijft over de eredivisie voor de mannen.

“Het voordeel is dat we hier veel meer leren”, zegt Hardenbol. “Het spel is sneller en fysieker, waardoor we moeten handelen en vooruitdenken. Daar profiteren we van als we tegen vrouwen spelen. Ik zou niet anders meer willen.”

Lees ook:

Zelfs het ijshockey in Finland lijdt onder de energiecrisis

Door de energiecrisis maken Finse ijshockeyclubs zich zorgen over hun voortbestaan. De leden moeten noodgedwongen buiten trainen in de snerpende kou.

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Op zoek naar de allerbeste bordspellen: ’Het gaat om spanning, strategie en tactiek’**

De Telegraaf.nl

26 november 2023 zondag 2:30 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** LIFESTYLE; FRONTPAGE

**Length:** 767 words

**Byline:** Marjolein Schipper

**Body**

Tactiek en spanning, dat zijn de criteria waarop Nederland anno 2023 een bordspel kiest. Vaarwel Monopoly en Mens erger je niet, welkom Everdell, Wolven en Heat. En Sock Monsters niet te vergeten. Zelfs Yvonne Coldeweijer doet een duit in het zakje met haar Juice Spel.

’Waylon wil doktertje spelen, sla 1 beurt over om bij te komen’. Juice-koningin Yvonne Coldeweijer prijkt zelf pontificaal midden op het bord van haar deze week verschenen spel, slechts in kleine oplage uitgebracht voor de échte liefhebber van roddel en achterklap. Naar verluidt (...) zou het al bijna uitverkocht zijn.

Nieuwe titels

Bordspellen zijn na corona populairder dan ooit. Op Spiel in Essen – de grootste spellenbeurs ter wereld – werden afgelopen oktober meer liefst 1200 nieuwe titels gepresenteerd. De Nederlandse Spellenvereniging Ducosim bekroont elk jaar drie nieuwe spellen in drie categorieën: dit jaar waren dat De Betoverde Torens (familiespel rond leerling tovenaars), racespel Heat (kennersspel) en Sleeping Gods (expertspel met wild avontuur en verborgen schatten).

„Spellen als Monopoly, Risk en Mens erger je niet zijn niet meer van deze tijd”, zegt Jeroen Klaasse. De Diemense wethouder is bestuurslid van Ducosim, een vereniging met 800 leden die het betere bordspel onder de aandacht wil brengen. „Bij het moderne spel gaat het om spanning, strategie en tactiek. Niet meer om gelukjes met een dobbelsteen. Die toon is midden jaren negentig al gezet met de introductie van Catan.”

Van de jaarlijkse tsunami aan nieuwe spellen zijn misschien enkele tientallen échte blijvertjes, weet Klaasse, zelf fervent verzamelaar van bordspellen; hij bezit er zo’n zesduizend. „Bij blijvertjes denk ik aan Cascadia, dat zich afspeelt in een natuurreservaat. Of El Dorado; je stelt een expeditie samen en leidt deze door de jungle. Het spel El Grande is gesitueerd in het Spanje van de 15e eeuw. Als hoge adel probeer je je macht te vergroten. Terraforming Mars is een spannend strategiespel.”

Een keuze maken is soms best moeilijk, weten ze in spellenwinkel De Dwalende Dwerg in het Limburgse Beek. In de schappen 400 verschillende bordspellen en op de speeltafels verschillende demo’s. De naam van de winkel is niet zomaar gekozen. „Juist door het enorme aanbod zien veel klanten tegenwoordig door de bomen het bos niet meer. Ze zijn zoekende naar een spel dat aansluit bij hun wensen”, vertelt eigenaar Sander Kortekaas.

Echte hits dit jaar zijn Everdell, een spel waarin een beschaving van boswezens moet worden opgebouwd, en Heat. „Heat plaatst spelers in de bestuurdersstoel van een raceauto, erg gewild vanwege de populariteit van Formule I. Het leuke is dat het tot op het laatste moment spannend is, ook een groot verschil met spellen van vroeger zoals Monopoly en Risk. Daar moet je een spel uitspelen terwijl de winnaar al bekend is.”

Kortekaas tipt Flamecraft; in dit spel ben je een vlammenbewaker die met draken kan praten. Maar ook Wolven, een strategisch spel waarin je een eigen roedel wolven leidt. „Een prima familiespel, leuk voor jong en oud, is Sock Monsters. Het is memory-achtig en het grappige is dat kinderen er vaak écht beter in zijn dan volwassenen! Moet je als ouders of grootouders wel tegen je verlies kunnen natuurlijk.”

Prijskaartje

Vooral aan de kwalitatief betere bordspellen hangt een flink prijskaartje van rond de vijftig tot zestig euro. Voordeel van de huidige generatie spellen is dat ze zonder verveling meerdere keren kunnen worden gespeeld. En ze blijven hun waarde houden. Vaak te koop op Marktplaats maar een spellenvereniging als Ducosim organiseert ook regelmatig beurzen en veilingen.

Sander Kortekaas wil nog graag wijzen op de creatieve spellen, oftewel ’flip & write’, waarin tekeningen moeten worden gemaakt. „Inspelend op ruimtelijk inzicht. Bij Metrolijn krijg je een spelersblad met aan te kruisen haltes op verschillende internationale metrolijnen.”

Partyspellen doen het goed in deze tijd van het jaar. Ze kunnen door grotere gezelschappen worden gespeeld op feestjes. Zoals Hitster, een muziekspel waarbij spelers namen, artiesten en titels van een nummer moeten noemen; via de speelkaarten met QR-code en een app worden hits afgespeeld op Spotify. HUES en CUES is een familieraadspel over kleurassociaties.

En tot slot de spellen die op de markt komen door crowdfunding. Je plaatst, bijvoorbeeld via een site als Kickstarter, een pre-order op een spel dat al wel is bedacht maar nog moet worden gemaakt. Het levert opmerkelijke titels op, zoals Gay Sauna the Boardgame, ’een bordspel dat de spannende wereld van de homosauna naar een bordspel brengt’. Voor de liefhebber.

**Load-Date:** November 27, 2023

**End of Document**



**Gemengde gevoelens bij Feyenoord na derby: ‘Ze zijn misschien wel vier klassen beter dan Ajax en AZ’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 05:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 691 words

**Byline:** Mikos Gouka

**Body**

Hoewel de laatste test van Feyenoord voor de kraker van dinsdag tegen Atlético Madrid allesbehalve rimpelloos verliep tegen Excelsior (2-4) was het krachtsverschil met de stadgenoot enorm. ,,Ze spelen zo snel, ik heb echt genoten van de wedstrijd.’’

Bij Feyenoord gaven ze er maar hun eigen draai aan. Dat het ondanks het gigantische krachtsverschil tussen de regerend kampioen en Excelsior tot acht minuten voor tijd nog spannend was, dat was eigenlijk te gek voor woorden.

Trainer Arne Slot leek er zijn schouders bij op te halen. ,,Als we hier inderdaad met grote cijfers hadden gewonnen, waren de complimenten niet van de lucht geweest. Zoals tegen Lazio, toen iedereen lyrisch was. Maar een paar dagen later tegen FC Twente stonden we met arrogantie op het veld. Of arrogant, dat is niet het juiste woord. Met teveel zelfvertrouwen.’’

Dat vertrouwen zou nu iets minder kunnen zijn. Want het werd ‘maar’ 2-4 in de eenzijdige Rotterdamse derby, waar het net zo goed 2-8 had kunnen en misschien wel moeten zijn. Feyenoord miste alleen in het eerste kwartier al drie kansen die niet te missen leken. Dat bleken echter moeilijke ballen vergeleken bij de kans die Santiago Giménez miste toen het al 1-1 stond. De breed gelegde bal van Quinten Timber werd door Giménez voor open doel overgeschoten. ,,Dat overkomt elke spits een keer, eenmaal in de tien jaar’', zei Slot.

Lees ook

• Duik in zwembad helpt Giménez van jetlag af: ‘Misschien is dit mijn geheim’

De spelers van Excelsior struikelden na afloop over elkaar om de spelers van Feyenoord te vertellen hoe goed ze hadden gespeeld. Trainer Marinus Dijkhuizen vond Feyenoord ‘echt van een ander niveau’. ,,Misschien wel vier klassen beter dan Ajax en AZ, waar we al tegen hebben gespeeld’', zei Dijkhuizen. ,,Ze spelen zo snel, ik heb echt genoten van de wedstrijd.’’

Maar dat was uiteraard ook omdat het geen 1-7 werd. Omdat de uitslag nog alleszins draaglijk was. Met zelfs nog uitzicht op 3-3. ,,We hadden plan B al klaarstaan’', zei Dijkhuizen. ,,Toen werd het net 2-4. Anders had ik het nog wel willen zien.’'

De derby zorgde voor overwerk. En dat met Atlético Madrid en PSV voor de deur, wedstrijden die veel gaan zeggen over de kansen op overwintering in de Champions League én de strijd met PSV om de landstitel.

Slot zag ook Luka Ivanusec erg flets voor de dag komen. En Bart Nieuwkoop liep een spierblessure op en dus kan er een kruis door zijn eventuele optredens tegen Atlético Madrid en PSV. Die waren er waarschijnlijk alleen als invaller geweest want Slot spaarde in Kralingen centrumverdediger Gernot Trauner. Die kan tegen Atlético Madrid starten en zou dan vijf dagen later fris genoeg moeten zijn tegen PSV, dat toen de spelers van Feyenoord op 1908 in een ijsbad stapten om optimaal te herstellen van de inspanningen in Kralingen ook gewoon uit bij FC Twente had gewonnen.

Yankuba Minteh

De meevallers voor Slot? Uiteraard geen schade in het resultaat, de drie punten in de derby waren een vereiste aan het start van de zware week. En uiteraard de invalbeurt van Yankuba Minteh. Excelsior besloot met de 1-1 op het scorebord de tactiek om te gooien en met vijf verdedigers te gaan spelen. De start na de pauze was moeizaam, even kreeg Feyenoord geen gigantische mogelijkheden.

Tot Minteh zijn opwachting maakte. De spelers had lastige optredens tegen AS Roma en PEC Zwolle en toen begon het gemor hier en daar al. Maar de supporters sloten hem in Kralingen weer in de armen. Het was Minteh die met zijn snelheid en zijn lef de dreiging via de rechterflank groot hield. Zijn demarrage en voorzet gaven Giménez de kans om 1-2 te maken.

En toen Quinten Timber de 1-3 maakte, leek er alsnog een hoge uitslag in te zitten. Tot Mats Wieffer in de opbouw een kanonskogel afvuurde richting David Hancko. Die leverde de lastige bal in bij Troy Parrott en even later had Lazaros Lamprou de 2-3 alweer aangetekend. En toen was het nog spannend in een wedstrijd die al lang en breed beslist had moeten zijn. ,,Ik denk dat we twintig schoten hadden’', zei Quilindschy Hartman, die wel uitstekend speelde. ,,We scoren dan wel te weinig, maar nu komt Atlético Madrid, daar hebben we heel veel zin in.”

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Ik zei dat ik het aan Google had gevraagd, die antwoordde direct: 66 jaar**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 09:30 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 682 words

**Byline:** Leo van der Velde

**Body**

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (11) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze week verhaalt hij over een bezoek van sint aan een kindertehuis in de jaren vijftig. En de mails aan en van het Sinterklaasjournaal in de huidige tijd.

Het moet november 1955 zijn geweest toen mijn zusjes en ik met onze vader mee mochten naar een kindertehuis in Wassenaar. Als bemanning van een van de passagiersschepen van de Holland Amerika Lijn hadden zijn collega’s en hij veel speelgoed gekocht om de kinderen daar een fijn sinterklaasfeest te bezorgen.

Mooie poppen voor de meisjes en Meccano bouwsets voor de jongens. De opgetogen gezichtjes van de kinderen maakten diepe indruk op ons. Rachel, ik weet nog goed dat ik me schuldig voelde, dat wij, na afloop, gewoon naar huis konden. Om met de hele familie sinterklaas te vieren, terwijl veel van deze kinderen waren afgestaan.

Voor m’n zusjes geen grote poppen en voor mij geen Meccanodoos. Wel een nachthemd, dat oma voor ons had gemaakt. Een suikerbeest en een taaitaaipop. En een bordspel voor ons allemaal. Waren we blij mee. Dat was vroeger. Jij had twee weken geleden aangekondigd niet meer mee te gaan naar de aankomst van sinterklaas in de haven van Scheveningen.

,,Daar ben ik te groot voor, opa”, zei je. ,,Ik ga liever naar de voetbalwedstrijd van m’n vriendje kijken.” Je zusje ging graag mee met driemaster Minerva. Om op zee te helpen zoeken naar de vermiste pakjesboot met de goedheiligman en z’n pieten. Dat wilde jij toch ook meemaken. Daarom renden we die zaterdagochtend om kwart over acht over de Dr. Lelykade. Om op tijd aan boord te komen.

Blundertje

Het regende het pijpenstelen, en ik was m’n grote paraplu vergeten. Gelukkig had de bemanning een enorm zeil over het middenschip gespannen en kon iedereen droog staan. Terwijl we een kwartiertje later de Pier en het Kurhaus aan de horizon steeds kleiner zagen worden, mompelde Chloë dat ze het erg koud had en hoestte nog eens flink.

,,Nee, het gaat best. Ik heb ook nog geen uitzending van het Sinterklaasjournaal gemist. Jij toch ook niet, opa?” Jij moest lachen. Omdat je het verhaal inmiddels kende. Dat ze een paar dagen eerder, door de studiedag van meesters en juffen, een dagje naar mij mocht. Thuis vroeg ze meteen of ik de vorige aflevering van het Sinterklaasjournaal had gezien.

Ik zei dat ik nog nooit een uitzending had gemist. Er verscheen er een fijn lachje op haar gezicht. ,,Dus jij kijkt altijd, opa. Wat heeft sint dan in Spanje laten liggen?” Ik gokte dat het zijn mijter of staf was. ,,Hahaha, nee, het was zijn grote boek. Je hebt het Sinterklaasjournaal helemaal niet gezien. Opa, waarom lieg je zo vaak tegen ons?”

Enthousiast geworden door m'n blunder ging Chloë op haar tablet op zoek naar meer nieuwtjes over sint. Ik moest haar voorlezen wat er stond. Dat je een mail naar hem kon sturen. Ik hoefde alleen mijn mailadres in te vullen. Chloë had al uitgedokterd dat ze de tekst van haar brief kon inspreken. Dat deed ze. ‘Lieve Sint, ik heet Chloë. Mijn opa liegt wel eens tegen mij en m’n grote zus. Wat kan ik daaraan doen? Hoe oud is Dieuwertje eigenlijk?’ Nu was het mijn beurt om te lachen.

Zwemvest

Nog mooier was dat ze binnen een paar minuten antwoord kreeg. Van Computerpiet. Moest ik ook voorlezen. Hij schreef: ‘ Wat heb je een leuke mail naar Sinterklaas gestuurd! Hij was er erg blij mee. Sinterklaas heeft het op dit moment heel erg druk dus hij kan helaas niet alle vragen beantwoorden. Sorry!’ Chloë vond het flauw dat de Computerpiet niet de leeftijd van Dieuwertje Blok wilde zeggen.

Deze week vroeg ik waarom ze dat moest weten. ,,Gewoon, omdat ik denk dat ze 88 jaar is.” Ik zei dat ik het aan Google had gevraagd. Die antwoordde direct: 66 jaar. Dat viel je zusje hartstikke mee. ,,Dan is ze nog jong.”

Chloë heeft m’n leugentje om bestwil vast diezelfde avond aan jou verteld. Daarom had jij steeds binnenpret aan boord van de Minerva. Chloë niet. Die keek vooral verontwaardigd naar mij. Omdat ze het op zee nóg kouder kreeg, en een oranje zwemvest aan moest. En jij en ik niet.

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Tippelt er echt een jonge wolf door het dorp? Amerongen praat over niets anders meer**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 06:30 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 683 words

**Byline:** Ard Schouten

**Body**

De inwoners in Amerongen zijn in de ban van een vermoedelijke wolf. Het dier tippelde afgelopen week op zijn dooie akkertje door het dorp. Veehouders zijn er niet gerust op. Maar veel dorpelingen twijfelen aan de beelden die zijn opgedoken. Is het een wolf of toch een hond?

Het loopt tegen het eind van de middag als een witte auto over de Kersweg rijdt, en op klaarlichte dag even inhoudt om een wolf over te laten steken. Even daarvoor passeert een auto met laadbak, maar pas als deze voorbij is, komt de wolf de bosjes uit, de witte auto tegemoet.

Lees die zin terug, en besef dat dit een bijzonder moment was voor de bestuurder. Natuurlijk, de wolf rukt op in ons land, maar zo dichtbij - aan de rand van de bebouwde kom - is voor de regio Midden-Nederland opmerkelijk.

Sinds de beelden op de lokale Facebook-pagina staan, gaat het in Amerongen (gemeente Utrechtse Heuvelrug) nergens anders meer over, zo lijkt het tijdens een zondagse rondgang door het dorp.

Daarna zeiden ze: pas op dat jullie niet opgegeten worden

Barend Joosten moet lachen als het onderwerp wordt aangesneden. Hij loopt met de hond van zijn zus over de Kersweg, aan de Lekkant van Amerongen. ,,Ik wilde een blokje om en mijn zwager zei: neem de hond gelijk even mee. En daarna zeiden ze: pas op dat jullie niet opgegeten worden. Ik kom niet van hier, maar kan er smakelijk om lachen hoe iedereen er mee bezig is.’’

Dat ze het dorp inlopen is nieuw

Voor veehouders is het een serieuzere zaak. ,,Het komt wel heel dichtbij zo. Iedereen weet dat er één of twee roedels in het Amerongse bos zitten, maar dat ze het dorp inlopen is nieuw. Zo te zien is het een jonge wolf, waarschijnlijk op zoek naar een ander’’, zegt een bewoner van de Kersweg.

Hij stuurde een filmpje dat bij een huis van een andere bewoner werd gemaakt naar de lokale nieuwsgroep om de bevolking te waarschuwen. ,,Misschien is het een hond, misschien een wolf. Maar als je beesten hebt, zoals ik schapen, wil je het weten als er wolven rondlopen.’’ Zelf denkt hij toch dat het een wolf is geweest. ,,Hoe vaak zie je hier tegenwoordig honden loslopen in het dorp?’’

Ik was er honderd procent van overtuigd dat het er eentje was. Maar iedereen op mijn werk zei; als je geen beelden hebt, is het niet gebeurd

Paniekzaaien

Dorpsnieuws-beheerder Arie Rebergen zwakte zijn aanvankelijk post ‘wolf gespot’ ietwat af. ,,Ik laat nu in het midden of het een hond of een wolf is. Sommigen vonden het te veel sensatie, ik werd paniekzaaier genoemd.’’ Eén reageerder doet er een linkje van een bekende opticien bij. Rebergen blijft vooral nuchter. Als, hij herhaalt, áls het een wolf was, dan is dat bijzonder. ,,Meestal blijven ze in het bos.’’

Buiten spelen extra spannend

Terug naar de Kersweg. Een bewoonster vlak bij het huis waar de wolf is gespot, laat haar kleine kinderen ‘gewoon’ buiten spelen. ,,Een beetje spannend is het wel. Maar ze doen geen mensen kwaad toch? Ik denk trouwens ook dat het een hond was. Al heeft nog niemand zich gemeld met de mededeling: die is van mij!’’

Een stelletje - dertigers - maakt speciaal een ommetje omdat ze van andere wandelaars bij het aanpalende Kasteel Amerongen hebben gehoord over de gespotte wolf. ,,Indianenverhalen zeiden we meteen, maar toch komen we even kijken. Gewoon uit nieuwsgierigheid waar het was.’’

Ik vind het machtige dieren

Zij, Femke, zag nog nooit een wolf buiten de dierentuin. ,,Ik vind het machtige dieren, en hoop dat ze ruim baan krijgen in Nederland.’’ Hij, Bastiaan Peters, zag er wel eentje in het wild. ,,Ik fietste bij Apeldoorn naar mijn werk toen er eentje in de struiken zat. Bijzonder. Ik was er honderd procent van overtuigd dat het er eentje was. Maar iedereen op mijn werk zei; als je geen beelden hebt, is het niet gebeurd.’’

Ook Amerongen blijft op het vlak van de waarheidsvinding dubben geblazen. Eén feit staat fier overeind; de wolf dan wel hond blijft de gemoederen nog wel even bezig houden hier op de Heuvelrug.

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 26, 2023

**End of Document**



**Zenya Deurloo etaleert zich op het middenveld bij Kloetinge**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 10:04 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 692 words

**Byline:** Michiel Bouwman

**Body**

De overwinning op HV & CV Quick (3-1) geeft Kloetinge wat lucht na drie nederlagen op rij.

Hij was één van de weinigen die vorige week tegen Sportlust’46 wél overeind bleef en ook zaterdag etaleerde Kloetinge-speler Zenya Deurloo zijn kwaliteiten. De jonge middenvelder zei deze zomer zijn profambities vaarwel en verruilde de opleiding van sc Heerenveen voor Kloetinge.

Het is grappig te constateren dat Deurloo een geboren en getogen Zeeuw is, maar dat het voetbal in deze provincie tot deze zomer grotendeels langs hem heen ging. Acht was-ie nog maar toen Feyenoord al aanklopte bij huize Deurloo in Nieuwerkerk. Toen had hij nog maar net zijn eerste stappen op het veld gezet, bij SKNWK en het toenmalige Zierikzee.

Sinds mijn achtste speelde ik al bij een profclub. Op een gegeven moment is het gewoon op

Bij Feyenoord belandde hij in dezelfde generatie als Quilindschy Hartman, Antoni Milambo en Lennard Hartjes. Die het profvoetbal wél bereikt hebben. Deurloo kan er van genieten als hij ze ziet spelen, vertelt hij. ,,Ik kijk ook met respect naar ze want ik weet wat je er voor moet doen en laten om het te bereiken. Het zijn er maar enkelen die het redden.”

Deurloo stapte zelf in 2021 over naar sc Heerenveen, maar na twee jaar hield hij het voor gezien. Niet alleen in Friesland, maar ook voor wat betreft zijn profambities. ,,Het liep een beetje dood bij Heerenveen. Ik had de keuze gemaakt om niet meer bij een betaaldvoetbalorganisatie (bvo) te willen spelen, wilde meer een maatschappelijke carrière. Ik was toen twintig, op die leeftijd wordt het toch al moeilijker om nog door te breken. Sinds mijn achtste speelde ik al bij een profclub en het is een lange struggle geweest om het profvoetbal te halen. Op een gegeven moment is het gewoon op."

Een talentvolle voetballer als Deurloo kon op veel belangstelling rekenen, van tweede- en derdedivisieclubs. Het werd Kloetinge, op een halfuurtje van zijn ouderlijk huis. ,,Een mooie club waar alles goed geregeld is. De trainer gaf me veel vertrouwen omdat hij me veel belde en appte. En natuurlijk heb ik met Jeffrey Theunisse gesproken, die een jaar voor mij van Heerenveen naar Kloetinge ging. Met hem zat ik nog in hetzelfde gastgezin.”

Lat

Deurloo is een creatieve speler, lichtvoetig en gezegend met een fijne traptechniek. Het middenveld, daar voelt hij zich het meeste huis. Net als tegen Sportlust’46 stond hij daar geposteerd. ,,Lekker om daar te spelen. Ik merk dat het meer mijn positie is dat linksbuiten waar ik dit seizoen ook een paar keer gespeeld heb. Op het middenveld kan ik mijn ei meer kwijt.” Deurloo was, net als vorige week tegen Sportlust’46, betrokken bij een treffer. De linkspoot krulde een vrije trap tegen de onderkant van de lat waarna verdediger Koen Plank de rebound binnenwerkte. ,,Blij dat hij er nog stond anders is het maar gewoon een vrije trap. Nu is het een goal.”

De middenvelder vindt het jammer dat zijn trainer Van Poelje na dit seizoen vertrekt. Het was immers de man die hem overtuigde naar het Wesselopark te komen. ,,Maar ik snap hem wel", zegt Deurloo. ,,Of het ook invloed heeft op míjn toekomst bij Kloetinge? Dat denk ik niet hoor. Maar we zijn ook nog lang niet zo ver, zitten nog voor de winterstop. Eerst ons maar eens handhaven."

Behalve Plank troffen ook Ruben de Jager en Kyle Doesburg zaterdag doel tegen een matig HV & CV Quick, dat één keer scoorde via Jaap Fischer uit een scrimmage. Veel meer gaf Kloetinge niet weg tegen de Haagse ploeg. Wel verloor het vroeg in de wedstrijd al Raphael Zerbib die met zijn hoofd tegen een tegenstander botste. De schade bij de jonge back lijkt echter mee te vallen.

Kloetinge-HV & CV Quick 3-1 (2-1). 7. Ruben de Jager 1-0, 41. Koen Plank 2-0, 44. Jaap Fischer 2-1, 84. Kyle Doesburg 3-1. Gele kaart: Julius Bliek (Kloetinge), Ferdi Ekinci, Kjell van Heusden, Jaap Fischer (Quick). Scheidsrechter: Rick Sturm. Aantal toeschouwers: 450.

Kloetinge: Mitchell Braafhart; Jop Dekker (75. Klaas van Hecke), Koen Plank (82. Jeroen de Jonge), Julius Bliek, Raphael Zerbib (22. Ellas Meijer); Valentijn van Keulen, Zenya Deurloo (75. Yasin Ouja), Dook van den Berg; Jefry Dijkstra, Kyle Doesburg, Ruben de Jager.

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Joost de Weerd terug na lange revalidatie: ‘Ik dacht dat ik onverwoestbaar was’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 10:12 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 676 words

**Byline:** Pieter Steenbergen

**Body**

Na vijftien maanden blessureleed is Rouveen-speler Joost de Weerd terug op de velden. Hij moet het nu nog doen met invalbeurten, zoals in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Vitesse’63, maar hoopt na de winterstop weer een hoofdrol te vervullen.

Hij weet nog precies wanneer het mis ging. „Op 31 augustus, tijdens de voorbereiding op vorig seizoen. Een oefenwedstrijd tegen WVF, vlak na de rust, ik stond koud in het veld. Al had ik niet direct door dat het mijn kruisband was. Ik had mijn knie een jaar eerder overstrekt, dit deed net zo zeer, dus ik dacht aan hetzelfde. Een paar weken later hervatte ik de training en ging het echt mis, zakte ik er weer door heen, de genadeklap. Toen was mijn kruisband helemaal gescheurd.”

Het begin van een jaar vol uitersten, waarin hij niet alleen zwaar geblesseerd raakte, maar ook de sleutel van zijn huis kreeg en ging trouwen. „Ik ben geopereerd door een gespecialiseerde arts in Amsterdam, die doet er 300 op jaarbasis, ook bekende spelers. Hij had shirtjes van Kaka en Bergkamp aan de wand hangen. Ik vroeg hem of ’ie er ook eentje van Rouveen wilde hebben.”

Brakke

Na zijn operatie, november vorig jaar, ging hij in behandeling bij Martijn Brakke, behalve spits van Staphorst, ook fysiotherapeut. „Ik zie hem als een prof op amateurniveau, hij weet wat nodig is om weer op niveau te komen. Ik loop nog steeds bij hem, maar het einde is nu wel in zicht. Het was een zware tijd. Sport is mijn uitlaatklep, dat viel na de operatie even helemaal weg. Terwijl ik ook met een verbouwing bezig was.”

„Nee, ik was toen niet altijd de gezelligste thuis”, vervolgt De Weerd. „Je mist de kleedkamer, het teamgevoel, staat toe te kijken. Het is een lang en eenzaam traject. Door het doel voor ogen te houden wordt het makkelijker. Ik heb wel veel aan Thomas Harink gehad, een teamgenoot die hetzelfde over kwam, die loopt een maand achter op mij. Is door dezelfde arts geopereerd.”

Afremmen

Twee weken geleden maakte hij als invaller zijn rentree. „Ik moest hem afremmen, Joost is een bezig bijtje, kan niet stil zitten”, zegt trainer Willem Jan Talsma. De Weerd, al jaren mede-organisator van de obstacle run Staphorst, lacht als hij dat hoort. Hij doet ritme op bij het tweede elftal, zoals eerder deze dag, ‘om de tank bij te vullen’, maar wil dolgraag weer meedraaien met het vlaggenschip. „De laatste weken vraag ik de trainer elke keer of het 1 of 2 wordt. Logisch, na zo’n lange tijd wil je spelen. Maar in principe richt ik me op de tweede seizoenshelft.”

De allrounder, hij kan op diverse posities uit de voeten, kwam tijdens corona over van het tweede van Staphorst. „Met nog twee spelers. Ik heb daar goede jaren gehad, twee keer kampioen geworden van de reserve hoofdklasse. Mooi niveau, maar zonder mensen langs de kant. Ik ben denk ik niet goed genoeg voor het eerste van Staphorst en besloot over te stappen naar Rouveen. De club wil op den duur naar de tweede klasse. We hebben een hartstikke leuk team en veel meer voetbal in de ploeg gekregen, willen voor iets moois gaan.”

Onzeker

Het is de bedoeling dat hij zijn oude niveau weer haalt. „In het begin ben je onzeker. Tik ik mijn oude niveau weer aan, kan ik voetballen zonder zorgen? Voor mijn gevoel was ik onverwoestbaar, was nooit geblesseerd. Dan sta je in één keer met beide benen op de grond. Ik voel me goed, maar ben er nog niet. Kwestie van fit raken, vorm krijgen. Uiteindelijk wil ik weer belangrijk worden voor het team, ik ben iemand die energie in de wedstrijd legt, dat wil ik weer kunnen. Nee, ik heb niet overwogen te stoppen, ben pas 27 jaar en hoop nog zeker een aantal seizoenen te spelen.”

Rouveen juicht, Talsma tekent bij

Trainer Willem Jan Talsma heeft zijn contract bij Rouveen verlengd. Zijn mededeling werd door het team met gejuich ontvangen na de wedstrijd. De 35-jarige Steenwijker is aan zijn tweede seizoen bezig en het bevalt van beide kanten uitstekend. Vorig jaar streed Rouveen mee om nacompetitie en dat hoopt de derdeklasser dit jaar minimaal weer te halen. Voor Rouveen was Talsma trainer bij het tweede van Olde Veste.

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**De fijnstofzuiger maakt de lucht op Schiphol iets minder vies**

Trouw.nl

26 november 2023 zondag 09:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 868 words

**Byline:** Hans Nauta

**Body**

Uitvinder Peter van Wees ontwikkelde een apparaat dat de kleinste deeltjes fijnstof uit de lucht filtert. Deze Cirqulair is al succesvol getest op Schiphol. Volgens Van Wees kan het apparaat ook de afvang van CO2 bij fabrieken vereenvoudigen.

Met een start- en landingsbaan voor de deur is de buitenlucht bij de brandweerkazerne op Schiphol ‘ronduit smerig’, zegt uitvinder en ondernemer Peter van Wees. De deeltjesmeter in zijn hand onderbouwt dat met harde cijfers: de lucht bevat 250.000 deeltjes fijnstof per kubieke centimeter. In de kazerne is het minder erg, maar ook daar ademen brandweerlieden vuile lucht in.

Van Wees heeft een oplossing ontwikkeld – een fijnstofzuiger – en die staat buiten de kazerne opgesteld in een cabine. De Cirqulair, zo heet het apparaat dat lucht opzuigt, reinigt en weer uitblaast. Per uur gaat er 30.000 kubieke meter lucht doorheen. De viezigheid blijft achter in een filter. “Uit de Cirqulair komt vrijwel honderd procent schone lucht. Geen enkel ander apparaat krijgt dat in één keer voor elkaar”, zegt Van Wees.

Omdat er 24 uur per dag in het gebouw wordt geleefd, komt de reductie van het fijnstof uit op 75 procent. Dat restant – gemiddeld 3000 deeltjes per vierkante centimeter, meldt Schiphol – ligt niet aan de Cirqulair, maar aan menselijk gedrag. “Zodra je door een ruimte loopt, ontstaat er al fijnstof”, zegt Van Wees. “En op de kazerne gaan ramen en deuren open.”

De proefopstelling bewijst dat de Cirqulair werkt. Voor de fijnstofdeskundigen van Schiphol is de test zo positief uitgevallen, dat de luchthaven de samenwerking met Van Wees voortzet. “We willen meer te weten komen over deze technologie”, zegt een woordvoerster. “De fijnstofmachine bij de brandweerkazerne blijft voorlopig staan. Ook willen we de Cirqulair in enkele andere gebouwen gaan testen. Denk aan loodsen waar kantoorwerkzaamheden plaatsvinden.”

Buitenlucht zuiveren

Bij de D-pier komt een testopstelling om de buitenlucht te zuiveren. Daarvoor is een grotere variant van de Cirqulair geschikt, zegt Van Wees. “Die verwerkt 100.000 kubieke meter lucht binnen een uur.”

Vliegtuigmotoren stoten vooral ultrafijnstof uit, deeltjes die 10 en 20 nanometer klein zijn. Een nanometer is een miljardste meter. Tot dusver is het zeer moeilijk gebleken om die uit de lucht te filteren. Maar de Cirqulair vangt bij deeltjes tussen de 1 en 100 nanometer 99,9999999 procent af. In één keer, zegt Van Wees. Schoner kan lucht haast niet zijn.

Eerder haalde hij het nieuws met zijn alternatieve coronatest. Daarbij moest je zijn Quba binnenstappen en even hard schreeuwen. Ook deze testcabine maakte gebruik van extreme luchtzuivering. De Cirqulair is weer een perfectionering van zijn oudere luchtzuiveraar de Smogkiller. Zo is Van Wees al dertig jaar bezig met de aanpak van fijnstof.

Fijnstofdeeltjes dwingen om op elkaar te botsen

Wat is het geheim van de Cirqulair? “Ik creëer een imperfecte luchtstroom die de fijnstofdeeltjes dwingt om op elkaar te botsen. Hierdoor klonteren ze samen, neemt de massa toe en zijn ze groot genoeg voor het filter om ze te onderscheppen.” Van Wees heeft meerdere patenten op het gebied van luchtzuivering. Laboratorium- en testbedrijf Eurofins heeft de resultaten van de Cirqulair gecontroleerd.

Van Wees ziet allerlei grotere toepassingen van het apparaat voor zich waarmee het klimaat gebaat is. “Als de Cirqulair bij een kolencentrale of een afvalenergiecentrale wordt ingebouwd, dan komt er alleen nog schone lucht uit de pijp.” Wat verstaat hij onder schone lucht? “Gewoon, de lucht die we inademen: zuurstof, stikstof, koolstofdioxide en wat edelgassen.” Ook NOx-deeltjes of giftige paks blijven achter in het filter, zegt hij.

Bij een fabriek die schone lucht uitstoot, is het veel gemakkelijker of efficiënter om CO2 af te vangen. Van Wees: “Als je lucht onder druk zet, wordt de CO2 als eerste vloeibaar. Zo is het te scheiden en als grondstof te gebruiken. Hoe zuiverder, hoe waardevoller. Ziekenhuizen hebben bijvoorbeeld CO2 nodig. Je kunt het ook als koudemiddel gebruiken. Of je maakt er kunstmatige kerosine of tuinstoelen van.”

Een volledige industriële opstelling waarbij de grote Cirqulair (100.000 kuub) de uitstoot reinigt en er bovendien CO2 wordt afgevangen, kost 20 miljoen euro. Maar dat verdien je dus snel weer terug, zegt Van Wees. Een kilo CO2 levert gemiddeld 3,50 euro op.

Directeur Frank Vergunst van het bedrijf Alta Group heeft al concrete plannen met de Cirqulair. Hij wil een fabriek gaan bouwen in Terneuzen om uit CO2 een chemische stof te produceren voor de batterijenindustrie.

“In eerste instantie gebruiken we CO2 die we aanvoeren in vrachtwagens”, zegt hij. “Maar met de technologie van Van Wees kunnen we ook de CO2 uit onze eigen schoorsteen gebruiken. Dat is met de Cirqulair vrij simpel en energie-efficiënt.” Is het allemaal niet te mooi om waar te zijn? “Nee”, zegt Vergunst. “Ik heb gezien hoe de Cirqulair werkt en dat hij de belofte waarmaakt.”

Lees ook:

Nederlandse coronaschreeuwtest blijkt ‘zeer betrouwbaar’, tot grote vreugde van de uitvinder

Goed nieuws voor uitvinder Peter van Wees: zijn schreeuwcabine geeft in bijna 95 procent van de gevallen dezelfde uitslag als een PCR-test. Een zeer betrouwbare score, aldus het RIVM.

**Load-Date:** November 27, 2023

**End of Document**



**Dit is hoe de eerste teams uit Arnhem dit weekeinde speelden**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 04:26 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 976 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Dit weekeinde werd weer gevoetbald door de clubs uit de gemeente Arnhem. In dit artikel volgt een beknopte samenvatting van de diverse gespeelde wedstrijden door de eerste elftallen.

Eendracht Arnhem 1 - SV Babberich 1: 1-0

Na acht wedstrijden in de 5e klasse heeft Eendracht Arnhem 1 het eindelijk voor elkaar gekregen om een competitiewedstrijd te winnen. De eerste zege kwam er in de thuiswedstrijd tegen SV Babberich 1: 1-0. Het was de eerste zege voor Eendracht Arnhem na een reeks van zeven wedstrijden zonder overwinningen. In de huidige stand heeft Eendracht Arnhem 4 punten en staat op de twaalfde plaats, terwijl SV Babberich met 9 punten op de achtste positie staat. SV Babberich heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Eendracht Arnhem. In de laatste vijf wedstrijden heeft Eendracht Arnhem één overwinning behaald, één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl SV Babberich één overwinning en vier nederlagen heeft. Loo is zondag 3 december om 14.00 uur op Sportpark Immerloo de volgende tegenstander voor Eendracht Arnhem.

Eldenia 1 - DVOL 1: 2-1

Eldenia 1 heeft twee keer gescoord tegen DVOL 1 in de thuiswedstrijd in de 3e klasse op zondag. Het duel eindigde in 2-1. Eldenia staat op de tiende positie met 12 punten. DVOL staat op de zesde plaats met 13 punten. Eldenia heeft in de laatste vijf wedstrijden twee overwinningen behaald en drie keer verloren, terwijl DVOL twee overwinningen en drie nederlagen heeft. Dit was de vierde overwinning met één doelpunt verschil van Eldenia dit seizoen. Op zondag 3 december om 14.00 uur speelt Eldenia uit tegen RKSV Driel op Sportpark Driel.

ESA VR1 - RKHVV VR1: 1-2

ESA VR1 heeft een nederlaag te verduren gekregen. RKHVV VR1 bij Sportcentrum Rijkerswoerd was te sterk op zaterdag. De 3e klasse-wedstrijd eindigde in 1-2. Het is de vierde wedstrijd zonder overwinning achter elkaar voor ESA. Dit betekent dat ESA op de zesde positie staat met 7 punten en dat RKHVV op de derde plek staat met 16 punten. ESA heeft één wedstrijd minder gespeeld dan RKHVV. In de laatste vijf wedstrijden heeft ESA één overwinning behaald, één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl RKHVV vier overwinningen en één nederlaag heeft. Dit was de tweede nederlaag met één doelpunt verschil van ESA dit seizoen. DTS '35 Ede is zaterdag 2 december om 14.30 uur bij Sportcentrum Rijkerswoerd de volgende tegenstander voor ESA.

SML 1 - SP Lochem 1: 0-1

De wedstrijd in de 3e klasse tegen SP Lochem 1 is zondag geëindigd in een nederlaag voor SML 1. De wedstrijd eindigde in 0-1. SML staat op de achtste plek met 10 punten. SP Lochem is de nummer 6 met 14 punten. SML heeft in de laatste vijf wedstrijden één overwinning behaald vier keer verloren, terwijl SP Lochem twee overwinningen, twee keer gelijkgespeeld en één nederlaag heeft. Dit was de vierde nederlaag met één doelpunt verschil van SML dit seizoen. SML speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 3 december om 14.00 uur op bezoek bij Robur et Velocitas op Sportpark Kerschoten.

Elsweide 1 - Loenermark 1: 2-3

Elsweide 1 heeft een nederlaag te verduren gekregen. Loenermark 1 op Sportpark Elsweide was te sterk op zondag. De 4e klasse-wedstrijd eindigde in 2-3. Elsweide staat na deze wedstrijd op de achtste plaats met 11 punten, terwijl Loenermark 1 de nummer 2 is met 18 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Elsweide twee overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl Loenermark vier overwinningen en één nederlaag heeft. Dit was de derde nederlaag met één doelpunt verschil van Elsweide dit seizoen. Op zondag 3 december om 14.00 uur speelt Elsweide een uitwedstrijd tegen SC Klarenbeek op Sportpark De Pauw.

De Treffers 1 - ESA 1: 2-5

ESA 1 wist zaterdag de uitwedstrijd tegen De Treffers 1 in de 3e klasse te winnen. De wedstrijd eindigde in 2-5. De Treffers staat nu op de twaalfde plek met 5 punten, terwijl ESA op de elfde plaats staat met 6 punten. ESA heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan De Treffers. De Treffers heeft in de laatste vijf wedstrijden één overwinning behaald vier keer verloren, terwijl ESA twee overwinningen en drie nederlagen heeft. De Paasberg is zaterdag 2 december om 14.30 uur op Sportcentrum Rijkerswoerd de volgende tegenstander voor ESA.

VDZ VR2 - Alverna VR1: 1-3

VDZ VR2 heeft thuis met 1-3 verloren van Alverna VR1 in de 2e klasse. VDZ staat na deze wedstrijd op de zesde plek met 13 punten, terwijl Alverna VR1 de nummer 2 is met 18 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft VDZ drie overwinningen behaald twee keer verloren, terwijl Alverna vier overwinningen en één gelijkspel heeft. Varsseveld is zondag 3 december om 10.30 uur op Sportpark Oberink de volgende tegenstander voor VDZ.

Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 - SSA Wisch 1: 1-1

Thuisploeg Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 en SSA Wisch 1 hebben de punten gedeeld in hun ontmoeting in de 5e klasse. De wedstrijd eindigde in 1-1. Op dit moment heeft Arnhemse Boys Schuytgraaf 13 punten en staat op de vijfde plaats, terwijl SSA Wisch met 19 punten op de tweede positie staat. SSA Wisch heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Arnhemse Boys Schuytgraaf. In de laatste vijf wedstrijden heeft Arnhemse Boys Schuytgraaf twee overwinningen behaald, twee keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl SSA Wisch vier overwinningen en één gelijkspel heeft. Dit was het vierde gelijkspel van Arnhemse Boys Schuytgraaf dit seizoen. Op zaterdag 2 december om 15.00 uur speelt Arnhemse Boys Schuytgraaf bij Leones op Sportpark Het Zijvond.

Verwacht

De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld, de resultaten volgen nog: KCVO 1 - VDZ 1, Alexandria 1 - Zuid Arnhem 1, De Paasberg 1 - SV Twello 1 en ST: Oeken/SHE VR1 - Arnhemse Boys Schuytgraaf VR1

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

**Load-Date:** November 27, 2023

**End of Document**



**Dit is hoe de eerste teams uit Hellendoorn dit weekeinde speelden**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 04:27 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1518 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Dit weekeinde werd weer gevoetbald door de clubs uit de gemeente Hellendoorn. In dit artikel volgt een beknopte samenvatting van de diverse gespeelde wedstrijden door de eerste elftallen.

MVV '69 VR1 - ST: SVV '56/Kloosterhaar VR1: 8-1

MVV '69 VR1 heeft de koppositie veroverd na de winst in de thuiswedstrijd tegen ST: SVV '56/Kloosterhaar VR1. Het duel in de 5e klasse eindigde 8-1. MVV '69 heeft nu één punt voorsprong op VV Hellendoorn VR3, terwijl SVV '56 op de zevende plaats blijft staan. Met deze zege heeft MVV '69 nu vijf overwinningen op rij geboekt en de ploeg is al zes duels ongeslagen. Op zaterdag 2 december om 10.00 uur speelt MVV '69 bij Heino op Sportpark De Kampen.

Wilhelminaschool 1 - SVVN 1: 3-3

De wedstrijd tussen Wilhelminaschool 1 en het uit spelende SVVN 1 in de 3e klasse is in 3-3 geëindigd. Hiermee heeft SVVN 1, ook al was het geen zege, de reeks van vier nederlagen weten te beëindigen. Het is de vijfde wedstrijd zonder overwinning op rij voor SVVN. Wilhelminaschool heeft 5 punten en staat op de dertiende positie, terwijl SVVN met 7 punten de tiende plaats inneemt. Wilhelminaschool heeft twee wedstrijden minder gespeeld dan SVVN. In de laatste vijf wedstrijden heeft Wilhelminaschool twee keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl SVVN één gelijkspel en vier nederlagen heeft. Op zaterdag 2 december om 14.30 uur speelt SVVN thuis tegen VV Hellendoorn op Sportpark Groot Lochter.

Oranje Nassau VR1 - VV Hellendoorn VR1: 4-2

VV Hellendoorn VR1's serie van zes opeenvolgende overwinningen in de 3e klasse is geëindigd in de uitwedstrijd tegen Oranje Nassau VR1. De wedstrijd van zaterdag op Sportpark Ossenkoppelerhoek eindigde in 4-2. Oranje Nassau staat op de derde plek met 20 punten. VV Hellendoorn staat op de tweede plaats met 21 punten. Oranje Nassau heeft één wedstrijd minder gespeeld dan VV Hellendoorn. In de laatste vijf wedstrijden heeft Oranje Nassau vier overwinningen behaald en één keer gelijkgespeeld, terwijl VV Hellendoorn vier overwinningen en één nederlaag heeft. Op zaterdag 9 december om 15.00 uur speelt VV Hellendoorn bij Den Ham op Sportpark De Rohorst.

Den Ham VR1 - Hulzense Boys VR1: 4-0

Het is lang geleden dat Hulzense Boys VR1 nog gewonnen heeft in de 3e klasse. De uitwedstrijd tegen Den Ham VR1 heeft daar geen verandering in gebracht. Het duel op Sportpark De Rohorst eindigde in 4-0 en daarmee heeft Hulzense Boys al zeven keer achter elkaar niet gewonnen. Den Ham staat op de vierde plaats met 13 punten. Hulzense Boys staat op de elfde en laatste positie met 4 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Den Ham vier overwinningen behaald en en één keer verloren, terwijl Hulzense Boys één gelijkspel en vier nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor Hulzense Boys is SV Nieuwleusen. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 2 december om 14.30 uur op Sportpark Smidserve.

De SVO Zweef/ DES VR1 - Pesse VR1: 1-0

De SVO Zweef/ DES VR1 heeft zaterdag de thuiswedstrijd tegen Pesse VR1 in de 2e klasse met 1-0 gewonnen. Met 6 punten staat De SVO Zweef/ DES op de negende plaats, terwijl Pesse met 6 punten op de elfde plek staat. De SVO Zweef/ DES heeft twee wedstrijden minder gespeeld dan Pesse. In de laatste vijf wedstrijden heeft De SVO Zweef/ DES twee overwinningen behaald en drie keer verloren, terwijl Pesse één gelijkspel en vier nederlagen heeft. Op zaterdag 2 december om 15.00 uur speelt De SVO Zweef/ DES bij SC Genemuiden op Sportpark de Wetering.

SV Nieuw Heeten 1 - Haarle 1: 1-3

Zondag won Haarle 1 haar uitwedstrijd tegen SV Nieuw Heeten 1 in de 4e klasse. De wedstrijd eindigde in 1-3. SV Nieuw Heeten staat nu op de dertiende plaats met 5 punten, terwijl Haarle op de zevende positie staat met 14 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft SV Nieuw Heeten één overwinning behaald, één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl Haarle drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag heeft. Op zondag 3 december om 14.00 uur speelt Haarle een thuiswedstrijd tegen Enter op Sportpark Pastoorsmoat.

SVVN VR1 - Heino VR2: 1-3

SVVN VR1 heeft de thuiswedstrijd tegen Heino VR2 op zaterdag in de 5e klasse verloren. De wedstrijd eindigde in 1-3. SVVN staat op de tiende plaats met 6 punten. Heino staat op de negende positie met 6 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft SVVN twee overwinningen behaald drie keer verloren, terwijl Heino één overwinning, twee keer gelijkgespeeld en twee nederlagen heeft. VV Hellendoorn is zaterdag 2 december om 12.00 uur op Sportpark De Voordam de volgende tegenstander voor SVVN.

Marienberg VR1 - De SVO Zweef/ DES VR2: 3-0

De SVO Zweef/ DES VR2 heeft de uitwedstrijd tegen Marienberg VR1 3-0 verloren in de 4e klasse op zaterdag. De SVO Zweef/ DES heeft nu vijf wedstrijden achter elkaar verloren. Marienberg staat na deze wedstrijd op de vierde plek met 13 punten, terwijl De SVO Zweef/ DES VR2 op de tiende positie staat met 3 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Marienberg drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl De SVO Zweef/ DES vijf nederlagen heeft. De SVO Zweef/ DES speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 2 december om 15.30 uur thuis tegen Avereest op Sportpark Gagelman.

De Zweef 1 - Oranje Nassau 1: 0-4

De Zweef 1 is met 0-4 verslagen in haar thuiswedstrijd tegen Oranje Nassau 1 in de 2e klasse-wedstrijd zaterdag. De Zweef heeft nu zes wedstrijden op rij verloren. Dit betekent dat De Zweef nog steeds laatste staat met 2 punten en dat Oranje Nassau op de derde plaats staat met 16 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft De Zweef vijf keer verloren, terwijl Oranje Nassau twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. De Zweef speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 2 december om 15.00 uur op bezoek bij Tubantia op Sportpark De Bijenkorf.

SP Daarle 1 - GFC 1: 1-4

SP Daarle 1 heeft thuis met 1-4 verloren van GFC 1 in de 4e klasse. SP Daarle heeft nu vier wedstrijden achter elkaar verloren. Dit betekent dat SP Daarle nog steeds laatste staat met 4 punten en dat GFC de nummer 5 is met 15 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft SP Daarle één overwinning behaald vier keer verloren, terwijl GFC drie overwinningen en twee nederlagen heeft. Op zaterdag 2 december om 14.30 uur speelt SP Daarle bij Voorwaarts V. op Sportpark 't Twistveen.

HTC 1 - MVV '69 1: 2-0

MVV '69 1 is met 2-0 verslagen in haar uitwedstrijd tegen HTC 1 in de 5e klasse-wedstrijd zaterdag. Dit betekent dat HTC eerste staat met 21 punten en dat MVV '69 de nummer 9 is met 9 punten. HTC heeft in de laatste vijf wedstrijden vier overwinningen behaald en één keer verloren, terwijl MVV '69 één overwinning, twee keer gelijkgespeeld en twee nederlagen heeft. Op zaterdag 2 december om 14.30 uur ontvangt MVV '69 Marienheem op Sportpark De Leemkamp.

Lemele VR1 - De SVO Zweef/ DES VR3: 3-0

De SVO Zweef/ DES VR3 is met 3-0 verslagen in haar uitwedstrijd tegen Lemele VR1 in de 5e klasse-wedstrijd zaterdag. In de huidige stand heeft Lemele 15 punten en staat op de derde plaats, terwijl De SVO Zweef/ DES met 10 punten op de zesde positie staat. Lemele heeft één wedstrijd minder gespeeld dan De SVO Zweef/ DES. In de laatste vijf wedstrijden heeft Lemele vier overwinningen behaald en één keer verloren, terwijl De SVO Zweef/ DES twee overwinningen en drie nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor De SVO Zweef/ DES is VV Hellendoorn. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 2 december om 14.30 uur op Sportpark Gagelman.

VV Hellendoorn 1 - Daarlerveen 1: 2-2

Thuisploeg VV Hellendoorn 1 en Daarlerveen 1 hebben ieder een punt behaald in hun ontmoeting in de 3e klasse. Het duel eindigde in 2-2. Dit betekent dat VV Hellendoorn op de zevende plaats staat met 9 punten en dat Daarlerveen op de zesde positie staat met 9 punten. VV Hellendoorn heeft in de laatste vijf wedstrijden twee overwinningen behaald, twee keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl Daarlerveen één overwinning, twee keer gelijkgespeeld en twee nederlagen heeft. Dit was het derde gelijkspel van VV Hellendoorn dit seizoen. Op 2 december om 14.30 uur staat de uitwedstrijd tussen VV Hellendoorn en SVVN op Sportpark Groot Lochter op het programma. Die dag speelt Daarlerveen in eigen huis tegen SDC '12 op Sportpark De Belt.

Kloosterhaar 1 - DES 1: 1-1

Kloosterhaar 1 en DES 1 hebben de punten gedeeld in het duel tussen beide teams in de 4e klasse. De eindstand was 1-1. Kloosterhaar staat na deze wedstrijd op de zesde plaats met 13 punten, terwijl DES 1 op de vierde plek staat met 16 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Kloosterhaar drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl DES twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Op zaterdag 2 december om 14.30 uur speelt DES thuis tegen Bruchterveld op Sportpark Gagelman.

Verwacht

De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld, de resultaten volgen nog: Hulzense Boys 1 - DOS '37 1 en Avereest VR1 - Hulzense Boys VR2

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

**Load-Date:** November 28, 2023

**End of Document**



**Onze afluisterwet is eigenlijk een privacywet**

De Volkskrant.nl

26 november 2023 zondag 08:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 810 words

**Byline:** Bert Hubert

**Body**

Ze zeiden het echt. De geheime diensten AIVD en MIVD krijgen binnenkort een nieuwe wet waarmee ze makkelijker en vaker kunnen afluisteren en hacken. Vorige week legden ze het voorstel uit in de Eerste Kamer, en claimden daar dat hun nieuwe wet eigenlijk een privacywet is.

Nu wist ik al dat het niet best gesteld is met ons besef van privacy, maar dit is toch wel heel Orwelliaans. Oorlog is vrede, onwetendheid is kracht, afgeluisterd worden is privacy?

Over de auteur

Bert Hubert is onderzoeker, publicist, amateurwetenschapper en programmeur. Op dit moment is hij technisch adviseur bij de Kiesraad. In de maand november is hij gastcolumnist op volkskrant.nl/opinie. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit. Lees hier onze richtlijnen.

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

De tekenen waren er overigens al wel naar. Volgens de nieuwe wet, eerder besproken in de Volkskrant, mogen onze diensten iedere internet- en telefoonkabel een heel jaar ‘verkennen’ door al het verkeer af te luisteren en op te slaan op harde schijven, en indien nodig te delen met het buitenland. Maar, zo vertelde demissionair minister Hugo de Jonge ons keer op keer: dit is alleen verkennen en serieus geen afluisteren. Al noemt de wet het wel zo, en staan je (telefoon)gesprekken daar wel op disk en worden ze bestudeerd.

In 2017 leidde de wet op de geheime diensten nog tot enorme maatschappelijke #ophef en een referendum, waarin de nieuwe wet werd afgewezen. Daarop volgden enige aanpassingen en wat meer toezicht. Nu, koud zes jaar later, wordt het de diensten weer veel gemakkelijker gemaakt om grootschalig af te luisteren, Nederlanders te hacken of te tappen, of met kunstmatige intelligentie (zoals ChatGPT) hele kabels door te akkeren op zoek naar rare dingen.

Waar is de ophef? Vrijwel de hele Tweede Kamer ging juichend akkoord met de nieuwe wet, en nam zelfs per ongeluk nog een amendement aan dat duidelijk maakt dat echt iedere kabel getapt moet kunnen worden.

Ik heb wel een theorie. Eerder schreef ik in deze krant dat we na de Tweede Wereldoorlog een automatische afkeer hadden van privacy-schendingen. Het was iedereen duidelijk waar die toe konden leiden. Maar deze herinnering is inmiddels diep weggezakt.

Ondertussen krijgen we allemaal gratis online-diensten die we betalen door ons overal digitaal en analoog te laten volgen. Je hoeft alleen maar op ‘accepteren’ te klikken. En het punt is nu, dat betalen gaat met een oneindige hoeveelheid privacy-muntjes. Je privacy gaat namelijk nooit op, je kunt altijd je gegevens nog meer weggeven. Het lijkt niets te kosten zo.

Het klinkt heel problematisch, maar bijna niemand ondervindt nu tastbare nadelen van de handel in onze gegevens. Inderdaad zijn er nu grote databases die de meest intieme details van ons weten (zoals bij wie je allemaal slaapt), maar daar lijk je nooit last van te hebben. Privacy is daarmee zoiets als klimaat of pensioen - vast heel belangrijk, maar in het dagelijks leven makkelijk te negeren. Komt wel goed.

Toch denk ik dat we op termijn hier concreet meer van gaan merken. We maken ons terecht weleens zorgen over hoe een overheid in de toekomst databases in zou kunnen zetten ter repressie. De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft al aangekondigd wraak te nemen op mensen die tegen hem waren, bijvoorbeeld, en ik zou dan niet graag in bestanden staan als linkse activist. En met de verkiezingsuitslag in Nederland kan je je hier ook zorgen gaan maken, terloops.

Recent steunde ons kabinet vol enthousiasme een EU-voorstel om al onze telefoons verplicht te voorzien van een scanner. Deze zou iedere verdachte kinderfoto of raar gesprek automatisch direct melden bij Europol en je lokale politiebureau. Het Europees parlement stak hier een stokje voor, maar het einde van dit soort plannen is nog lang niet in zicht.

Overheden en bedrijfsleven bouwen zo, met onze toestemming, een steeds grotere berg data over ons op. Je reed om 23.34 uur te hard en was daarna ook in de buurt van een vechtpartij. De volgende dag werd je behandeld voor een gebroken tand. Bij Europol ligt een melding over een raar WhatsApp-gesprek, hier staat dat je 1.275 euro hebt overgemaakt aan een veroordeelde oplichter, wat was dat?

Het is vast allemaal uit te leggen, maar het wordt zo langzamerhand wel een dagtaak. Je hebt misschien niets te verbergen, maar wel steeds meer uit te leggen. En op een dag lukt het niet meer en worden onschuldige mensen slachtoffer.

Ik vrees dat dit pas beter wordt als politici beseffen dat wij (en zij ook) persoonlijk bedolven kunnen worden onder de databerg die over ons wordt opgebouwd. Ik hoop dat dit moment snel komt, en de situatie weer zo normaliseert dat niemand het meer in z’n hoofd haalt afluisterplannen te presenteren als ‘in de kern een privacywet’.

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Sanne (53) wil met haar schilderkunst de kracht van kwetsbaarheid laten zien: ‘Hoort bij het leven’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 12:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 790 words

**Byline:** Thijs Tomassen

**Body**

Sanne Megens (53) stapt als kunstenaar in de openbaarheid. Haar eerste expositie bij haar werkgever GGz Centraal in Amersfoort toont een glimp van haar streven: de kracht van de kwetsbaarheid van mensen tonen. Als het aan Sanne ligt, is het een opmaat naar meer.

In het leven van Sanne komen twee grote passies samen: werken met mensen en creatief schilderen. Haar creativiteit was er het eerst. Met een moeder die tekende zat dat er al op vroege leeftijd in. Maken, maken en nog eens maken: dat is wat Sanne als kind het liefste deed.

Op haar 21ste toog ze vanuit Brabant naar Amersfoort om creatieve therapie te studeren. Die opleiding maakte ze niet af, maar ze vond in haar nieuwe thuisstad wel de liefde en bleef er hangen. Sanne belandde in de sociaal-pedagogische hulpverlening en bracht twee dochters ter wereld.

Wie? Sanne Megens

Wat? Kunstenaar

Waar? Vanuit Amersfoort (expositie aan de Westsingel 41)

Instagram: sannemarusha

Kunstzinnige werk kwam stil te liggen

Gevolg van dat drukke bestaan was wel dat haar kunstzinnige schilder- en tekenwerk wat stil kwam te liggen. Twintig jaar lang werkte Sanne bij Zon & Schild, als begeleider van verschillende groepen met veelal chronische problematiek. In april dit jaar maakte ze de overstap naar GGz Centraal aan de Westsingel, waar ze als GGz-agoog cognitieve gedragstherapie geeft aan 60-plussers.

Dat hele precieze en gedetailleerde dwingt me om hypergefocust te werk te gaan. Ik kan mezelf daar heerlijk in verliezen, het werkt meditatief

Aangemoedigd door een goede vriend keerde tien jaar geleden de schilderkunst terug in haar leven. Ze houdt van de afwisseling. Werken met mensen geeft Sanne energie, maar aan het einde van de dag is er vaak ook de behoefte om haar hoofd leeg te maken. Schilderen is dan de ultieme uitlaatklep.

,,Na een hele dag praten en mensen om me heen, vind ik het heerlijk om me op te sluiten op mijn zolderkamertje en daar bezig te gaan met mijn andere passie”, vertelt Sanne. ,,Ik ben me steeds meer gaan verdiepen in klassieke schilderkunst, fine art. Dat hele precieze en gedetailleerde dwingt me om hypergefocust te werk te gaan. Ik kan mezelf daar heerlijk in verliezen, het werkt meditatief.”

Les van een kunstenaar

In een werk zitten al snel honderd tot tweehonderd uur. Om nog maar te zwijgen over de vele meters die ze maakte om de techniek onder de knie te krijgen. ,,Ik krijg al vijf jaar elke maandag les van May Brit van de Coterlet, een kunstenaar uit Bunschoten-Spakenburg. Ik wilde weten: hoe schilder je een mens zo goed mogelijk? Hoe krijg je kleur gemengd? Diepte? Ik heb veel geleerd en zit nu in de fase dat ik denk: ik kan het.”

Een eigen stijl ontwikkelen is haar nieuwste uitdaging. ,,Dat is een zoektocht. Mensen zijn mijn grootste inspiratiebron. Ook door het werk dat ik doe. Het lijkt me mooi om de kracht van de kwetsbaarheid van mensen te vangen. Om zo meer begrip te kweken voor de doelgroep waarmee ik gewerkt heb op Zon & Schild. Het zijn mensen die vaak wat verder van de maatschappij staan.

Het is tijd om meer naar buiten te gaan

Mensen vinden dat soms ‘eng’. Maar ik zie vooral eenzaamheid, wanhoop en verdriet. Deze emoties worden vaak heel puur getoond. Het zijn emoties die wij allemaal kennen. Ik zou in mijn schilderijen graag een brug willen slaan, zonder dat het meteen heel zwaar wordt. Het komt eraan, de beelden zitten in mijn hoofd.”

Wachten op de dood

Sterker nog: een van haar eerste werken over de kracht van kwetsbaarheid is te bekijken bij GGz Centraal in Amersfoort. Sanne: ,,Daarop zijn mijn moeder en tante te zien. Vorig jaar is mijn moeder overleden. Ze zat een tijd in een hospice. Ik werd gegrepen door de herinneringen die ze met haar zus naar boven haalde. Ze hadden zoveel schik samen. Ondertussen zat mijn moeder wel te wachten op de dood. Ook op zo’n moment zie je de kracht van kwetsbaarheid. Ik vind dat heel mooi. Het klinkt zwaar, maar het hoort bij het leven.”

Als het aan haar ligt, is het de opmaat naar meer. Nu de tijd nog zien te vinden. ,,Misschien ga ik te veel voor de zekerheid van een inkomen. Maar ik heb mijn dagelijkse werk ook nodig voor mijn creatieve werk, zeker als je kijkt naar de plannen die ik ermee heb.”

Oefenwerk

De expositie is een mooi begin. Die toont ook ‘oefenwerk’, om in de woorden van Sanne te spreken, maar dat kan zeker ook voor kunst doorgaan. De portretten komen je tegemoet, er zit ziel in. Ze zijn nog tot en met januari te bekijken, doordeweeks en tijdens kantooruren. Toegang is vrij, bezoekers hoeven zich alleen even te melden bij de receptie.

De volgende stap zit al in het hoofd van Sanne, die haar creativiteit doorgegeven heeft aan haar dochters. ,,Ik hoop volgend jaar mee te doen aan de KunstKijkRoute in eigen stad. Het is tijd om meer naar buiten te gaan.”

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Dit is hoe de eerste teams uit Emmen dit weekeinde speelden**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 04:26 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1965 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Dit weekeinde werd weer gevoetbald door de clubs uit de gemeente Emmen. In dit artikel volgt een beknopte samenvatting van de diverse gespeelde wedstrijden door de eerste elftallen.

Oldambtster Boys 1JM - Bargeres 1: 0-16

Het is een ruime overwinning geweest voor Bargeres 1 in de uitwedstrijd tegen Oldambtster Boys 1JM in de 5e klasse. De wedstrijd eindigde met een ongelooflijke 0-16 score. Na deze zege heeft Bargeres zeven keer op rij gewonnen. Oldambtster Boys heeft nu negen opeenvolgende nederlagen. In de huidige stand heeft Oldambtster Boys 0 punten en staat op de twaalfde plaats, terwijl Bargeres met 21 punten op de tweede positie staat. Bargeres heeft 2 wedstrijden minder gespeeld dan Oldambtster Boys. Oldambtster Boys heeft in de laatste vijf wedstrijden vijf keer verloren, terwijl Bargeres vijf overwinningen heeft. Op zaterdag 2 december om 14.30 uur ontvangt Bargeres Damacota op Sportpark Easy Fit Emmen.

DSC'65 1 - Roswinkel Sp. 1: 4-2

Koploper van de competitie DSC'65 1 heeft in de thuiswedstrijd gewonnen van Roswinkel Sp. 1 in de 5e klasse. De wedstrijd eindigde 4-2. Het resultaat betekent dat DSC'65 zes overwinningen op rij heeft, terwijl Roswinkel Sp. vier opeenvolgende nederlagen heeft geleden. Met 19 punten staat DSC'65 op de eerste plaats, terwijl Roswinkel Sp. met 3 punten op de negende plek staat. Roswinkel Sp. heeft 2 wedstrijden minder gespeeld dan DSC'65. DSC'65 heeft in de laatste vijf wedstrijden vijf overwinningen behaald, terwijl Roswinkel Sp. één overwinning en vier nederlagen heeft. Op zondag 3 december om 14.00 uur speelt Roswinkel Sp. bij Witteveense Boys'87 op Sportpark De Roskamp.

SC Angelslo 1 - NWVV 1: 1-1

De wedstrijd tussen SC Angelslo 1 en het uit spelende NWVV 1 in de 5e klasse is in 1-1 geëindigd. Hiermee heeft NWVV 1, ook al was het geen zege, de reeks van vier nederlagen weten te beëindigen. Het is de vijfde wedstrijd zonder overwinning op rij voor NWVV. In de huidige stand heeft SC Angelslo 16 punten en staat op de vierde plaats, terwijl NWVV met 4 punten op de elfde positie staat. NWVV heeft 2 wedstrijden minder gespeeld dan SC Angelslo. In de laatste vijf wedstrijden heeft SC Angelslo twee overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl NWVV één gelijkspel en vier nederlagen heeft. Op zaterdag 2 december speelt SC Angelslo om 14.30 uur een thuiswedstrijd tegen CEC op Sportpark Meerdijk Noord. NWVV speelt op dezelfde dag om 14.00 uur thuis tegen Wagenborger Boys op Sportpark NWVV.

Damacota 1 - CEC 1: 3-2

De wedstrijd tussen Damacota 1 en het bezoekende CEC 1 is in 3-2 geëindigd. Hiermee komt voor CEC een einde aan een reeks van acht overwinningen achter elkaar in de 5e klasse. Damacota staat op de derde plek met 18 punten. CEC staat nog steeds aan de leiding, met drie punten meer dan Bargeres 1 met 24 punten. Damacota heeft één wedstrijd minder gespeeld dan CEC. In de laatste vijf wedstrijden heeft Damacota vijf overwinningen behaald, terwijl CEC vier overwinningen en één nederlaag heeft. Volgende tegenstander voor CEC is SC Angelslo. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 2 december om 14.30 uur op Sportpark Meerdijk Noord.

Oranje Nassau 1 - DZOH 1: 6-1

DZOH 1 heeft een grote nederlaag geleden in de uitwedstrijd tegen Oranje Nassau 1 in de 1e klasse. Het duel eindigde 6-1. Oranje Nassau heeft 17 punten en staat op de tweede plek, terwijl DZOH met 16 punten de derde plaats inneemt. In de laatste vijf wedstrijden heeft Oranje Nassau drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl DZOH drie overwinningen en twee nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor DZOH is Hoogezand. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 2 december om 15.00 uur op Sportpark Zwanenveld.

SVBO 1 - CSVC 1: 0-6

SVBO 1 heeft een pak slaag gekregen in de thuiswedstrijd tegen CSVC 1. Ze verloren met 0-6 in de 4e klasse. Op dit moment heeft SVBO 10 punten en staat op de achtste plaats, terwijl CSVC met 16 punten op de vierde positie staat. In de laatste vijf wedstrijden heeft SVBO twee overwinningen behaald drie keer verloren, terwijl CSVC vier overwinningen en één nederlaag heeft. Volgende tegenstander voor SVBO is VAKO. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 2 december om 14.30 uur op Sportveld De Fielliettaz Goethart.

Veelerveen 1 - EHS'85 1: 1-2

EHS'85 1 is met de winst aan de haal gegaan in de uitwedstrijd op zondag tegen Veelerveen 1 in de 3e klasse. De wedstrijd eindigde in 1-2. Veelerveen staat na deze wedstrijd nog steeds laatste met 5 punten, terwijl EHS'85 1 de nummer 3 is met 15 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Veelerveen één keer gelijkgespeeld en vier keer verloren, terwijl EHS'85 drie overwinningen en twee nederlagen heeft. Noordster is zondag 3 december om 14.00 uur op Sportpark Emmerschans de volgende tegenstander voor EHS'85.

Nieuw Buinen 1 - Zwartemeerse Boys 1: 1-0

Zwartemeerse Boys 1 heeft een nederlaag te verduren gekregen in het duel met Nieuw Buinen 1 op Sportpark Buunerdrome op zondag. De 4e klasse-wedstrijd eindigde in 1-0. Het was de vierde wedstrijd zonder overwinning op rij voor Zwartemeerse Boys. Dit betekent dat Nieuw Buinen eerste staat met 25 punten en dat Zwartemeerse Boys op de achtste plek staat met 7 punten. Zwartemeerse Boys heeft 2 wedstrijden minder gespeeld dan Nieuw Buinen. In de laatste vijf wedstrijden heeft Nieuw Buinen vier overwinningen behaald en één keer gelijkgespeeld, terwijl Zwartemeerse Boys één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen heeft. De nederlaag was voor Zwartemeerse Boys de derde nederlaag met één doelpunt verschil. Op zondag 3 december om 14.00 uur ontvangt Zwartemeerse Boys Wijster op Sportpark De Koel.

HODO 1 - Schoonebeek 1: 3-2

Schoonebeek 1 heeft bij met minimaal verschil verloren van HODO 1 op Sportpark 't Hoge Bos. De 3e klasse-wedstrijd op zondag werd met 2-3 gewonnen door HODO. Op dit moment heeft HODO 12 punten en staat op de zevende plaats, terwijl Schoonebeek met 7 punten op de negende positie staat. In de laatste vijf wedstrijden heeft HODO drie overwinningen behaald en en twee keer verloren, terwijl Schoonebeek twee overwinningen en drie nederlagen heeft. De nederlaag was voor Schoonebeek de tweede nederlaag met één doelpunt verschil. Op zondag 3 december om 14.00 uur ontvangt Schoonebeek VV Sleen op Sportpark de Gruinte.

Twedo 1 - Bon Boys 1: 0-4

Twedo 1 heeft de thuiswedstrijd tegen Bon Boys 1 op zondag in de 2e klasse verloren. De wedstrijd eindigde in 0-4. Op dit moment heeft Twedo 9 punten en staat op de zevende plaats, terwijl Bon Boys met 22 punten op de tweede positie staat. Bon Boys heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Twedo. In de laatste vijf wedstrijden heeft Twedo twee overwinningen behaald drie keer verloren, terwijl Bon Boys vijf overwinningen heeft. Volgende tegenstander voor Twedo is Steenwijkerwold. De teams spelen tegen elkaar op zondag 3 december om 14.00 uur op Sportpark Steenwijkwold.

SVV'04 1 - Pesse 1: 0-2

SVV'04 1 is met 0-2 verslagen in haar thuiswedstrijd tegen Pesse 1 in de 3e klasse-wedstrijd zondag. Dit betekent dat SVV'04 op de tiende positie staat met 7 punten en dat Pesse bovenaan staat met 21 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft SVV'04 één overwinning behaald, één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl Pesse drie overwinningen en twee nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor SVV'04 is Oranje Zwart. De teams spelen tegen elkaar op zondag 10 december om 14.00 uur op Sportpark de Kampen.

Engelbert 1 - Titan 1: 4-1

Titan 1 heeft een 4-1 uitnederlaag geleden tegen Engelbert 1 in de 3e klasse. Met 9 punten staat Engelbert op de elfde plaats, terwijl Titan met 12 punten op de zesde plek staat. Titan heeft 2 wedstrijden minder gespeeld dan Engelbert. Engelbert heeft in de laatste vijf wedstrijden één overwinning behaald en vier keer verloren, terwijl Titan vier overwinningen en één nederlaag heeft. Titan speelt de eerstvolgende wedstrijd op dinsdag 28 november om 20.00 uur thuis tegen Peize op Sportpark TITAN.

ASC '62 1 - FC Klazienaveen 1: 0-0

Zowel thuisploeg ASC '62 1 als FC Klazienaveen 1 hebben het verschil niet kunnen maken zaterdag. Het duel in de 3e klasse eindigde in 0-0. Op dit moment heeft ASC '62 17 punten en staat op de derde plaats, terwijl FC Klazienaveen met 4 punten op de twaalfde positie staat. FC Klazienaveen heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan ASC '62. In de laatste vijf wedstrijden heeft ASC '62 twee overwinningen behaald, twee keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl FC Klazienaveen één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor FC Klazienaveen is DVC Dedemsvaart. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 2 december om 14.30 uur op Sportpark de Planeet.

SC Erica 1 - Dalen 1: 2-2

SC Erica 1 en Dalen 1 hebben de punten gedeeld in het duel tussen beide teams in de 2e klasse. De eindstand was 2-2. SC Erica heeft voor de vierde keer achter elkaar geen overwinning behaald. In de huidige stand heeft SC Erica 4 punten en staat op de elfde plaats, terwijl Dalen met 12 punten op de zesde positie staat. SC Erica heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Dalen. In de laatste vijf wedstrijden heeft SC Erica één overwinning behaald, één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl Dalen één overwinning, drie keer gelijkgespeeld en één nederlaag heeft. Op zondag 3 december om 14.30 uur speelt SC Erica bij Germanicus op Sportpark de Pampert.

Hoogezand 1 - SVBO 1: 1-1

Hoogezand 1 en SVBO 1 hebben zaterdag de buit gedeeld in de 1e klasse. Het duel eindigde in 1-1. Hoogezand heeft 5 punten en staat op de dertiende positie, terwijl SVBO met 12 punten de vijfde plek inneemt. Hoogezand heeft één wedstrijd minder gespeeld dan SVBO. Hoogezand heeft in de laatste vijf wedstrijden twee keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl SVBO drie overwinningen en twee keer gelijkgespeeld heeft. SVBO speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 2 december om 18.00 uur thuis tegen HZVV op Sportpark SVBO a/d Parkstraat.

Achilles 1894 1 - Drenthina 1: 1-1

Thuisploeg Achilles 1894 1 en Drenthina 1 hebben zaterdag beiden één punt overgehouden aan het duel in de 2e klasse dat op 1-1 eindigde. Op dit moment heeft Achilles 1894 8 punten en staat op de elfde plaats, terwijl Drenthina met 10 punten op de tiende positie staat. In de laatste vijf wedstrijden heeft Achilles 1894 drie keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl Drenthina één overwinning, twee keer gelijkgespeeld en twee nederlagen heeft. Op zaterdag 2 december om 14.00 uur ontvangt Drenthina FC Wolvega op Sportpark Oude Roswinkelerweg.

GRC Groningen 1 - WKE '16 1: 2-2

GRC Groningen 1 en WKE '16 1 hebben de punten gedeeld in het duel tussen beide teams in de 1e klasse. De eindstand was 2-2. Dit betekent dat GRC Groningen op de twaalfde plaats staat met 6 punten en dat WKE '16 de nummer 8 is met 11 punten. GRC Groningen heeft één wedstrijd minder gespeeld dan WKE '16. GRC Groningen heeft in de laatste vijf wedstrijden drie keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl WKE '16 twee overwinningen, twee keer gelijkgespeeld en één nederlaag heeft. WKE '16 speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 2 december om 18.30 uur thuis tegen PKC'83 op Sportpark Grote Geert.

Uitgesteld

Voor de volgende wedstrijden zijn nog geen resultaten bekend omdat deze zijn uitgesteld: Drenthina VR2 - DVC'59 VR1

Verwacht

De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld, de resultaten volgen nog: DVC'59 1 - De Treffer '16 1, Weiteveense Boys 1 - SPW 1, Weerdinge 1 - Peize 1, SC Angelslo VR1 - Erica'86 VR2, DVC'59 VR2 - DSC'65 VR1, EHS'85 VR1 - SVBO VR1, Valthermond VR1 - DZOH VR1 en SVBC VR1 - SJO NWVV/Titan VR1

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

**Load-Date:** November 29, 2023

**End of Document**



**Franse architect bedacht het eerste park op een spoorlijn (en Rotterdam krijgt er nu ook een)**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 11:01 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1092 words

**Byline:** Marjolein Kooyman

**Body**

Rotterdam krijgt er een nieuw potentieel icoon bij: een dakpark op de oude spoorlijn bovenop de Hofbogen. Hoe in Parijs dertig jaar geleden dit ogenschijnlijk ‘toevallige’ idee ontstond, dat een hit werd in andere wereldsteden.

Tien meter boven de straten van Parijs ligt een groene oase. Een park van 4,7 kilometer lang, waarvan 1,5 aangelegd op een voormalige spoorbrug. Vlakbij Place de la Bastille kun je via een trap het grijze asfalt en het voorbijrazende verkeer op de Avenue Daumesnil verlaten en wandelen door bamboetunnels, langs rietstengels, heggetjes gevuld met kwetterende vogels, bomen en metalen ornamenten.

De Promenade Plantée of de Coulée verte René-Dumont, vernoemd naar de eerste groene Franse politicus, zorgde voor inspiratie voor de wereldberoemde High Line in New York.

54 miljoen euro voor nieuw park

En nu ook voor het Hofbogenpark in Rotterdam. Onlangs maakte de gemeente bekend voor 54 miljoen euro een park te willen aanleggen naar New Yorks en Parijs’ voorbeeld. Een luchtpark van 2,5 kilometer en 6 meter boven de grond. ,,Het is nu nog een grijze massa, maar dit wordt een waanzinnige plek om lekker tussen het groen te flaneren”, beloofde wethouder Vincent Karremans (VVD, buitenruimte).

Op een woensdag in november is het rustig in het luchtpark in Parijs. Buurtbewoners laten hun hondjes uit, studenten slenteren over het pad, een vader duwt een buggy met daarin zijn huilende kleuter. Ook hardlopers rennen voorbij. Via doorkijkjes zie je de drukke avenue aan de ene kant en de appartementencomplexen aan de andere kant.

Ik hoorde dat ze van plan waren het viaduct te slopen om plaats te maken voor woningen. Dat vond ik stupide

Burgemeester

Het plan voor het spoorpark komt van architect Philippe Mathieux (78). Hij woonde destijds in een dorpje ten oosten van Parijs en nam vanaf daar de trein naar zijn werk bij de gemeente van de Franse hoofdstad. Daarbij passeerde hij het treinviaduct.

,,Ik hoorde dat ze van plan waren het viaduct te slopen om plaats te maken voor woningen. Dat vond ik stupide. Daarom stelde ik voor om er een park van te maken.” Eerder was Mathieux betrokken bij de aanleg van ander groen in de buurt. ,,Ik kende de wijk en de burgemeester van het twaalfde arrondissement goed en wist veel van parken.”

Mathieux werkte de plannen voor een dakpark uit met landschapsarchitect Jacques Vergely. ,,Ik maakte de grove schetsen voor het groen, het wandelpad, de stalen ornamenten en de grote vijver. Vergely zorgde voor de precieze invulling van het groen.” Samen presenteerden ze hun plannen aan de gemeenteraad. Spannend was dat niet, herinnert hij zich. ,,De raad stemde met een grote meerderheid in.” Ook de bewoners van het twaalfde arrondissement mochten zich uitspreken. Zij kozen eveneens voor een park. ,,Ze wilden liever groen voor hun deur dan nóg een flatgebouw. Eigenlijk was niemand tegen.”

Inspiratie, maar ook scepsis

In 1988 werd begonnen met de aanleg, vijf jaar later was het klaar. In die periode werden ook de spoorbogen onder het park opgeknapt.

Als Mathieux over het park vertelt, klinkt het vooral als een toevallig idee dat zijn weerklank vond in de wijk en in de stad. Niet omdat er te weinig groen was of voor de biodiversiteit, ‘daar waren we destijds nog niet mee bezig’, maar gewoon omdat een park leuker was dan nóg meer appartementencomplexen én omdat hij het belangrijk vond het spoorviaduct te behouden.

Dat het dakpark later voor inspiratie zorgde elders op de wereld, had hij nooit verwacht. ,,Toen ik het plan voor het eerst opperde, was er ook scepsis”, herinnert hij zich. ,,Niemand zou 9 meter boven de grond willen wandelen tussen al die daken.” Dat gebeurde wel. Het park is populair en wordt vooral geroemd.

High Line in New York

Enkele jaren na de opening leidde hij de initiatiefnemers van de High Line in New York rond op ‘zijn park'. Ook De Urbanisten, de architecten van het Hofbogenpark, bezochten het. Directeur Dirk van Peijpe: ,,Het is daarboven echt stiller en rustiger. Je kunt er fijn wandelen en flaneren.” Het Rotterdamse park wordt minder aangeharkt. ,,De promenade is vooral een siertuin. Hier krijgen we een landschap met inheemse beplanting, ook gericht op de dieren.”

In Rotterdam zijn er echter ook zorgen. Bijvoorbeeld over inkijk van voorbijgangers en toeristen in de appartementen die pal langs het spoor staan. Die vrees was er destijds niet in Parijs, zegt Mathieux. De flats die uitkijken op het park, staan aan de overkant van de Avenue Daumesnil op tientallen meters afstand. De flats die pal aan het spoor grenzen, staan vooral met hun rug of zij naar het groen. Niet vanuit de woonkamer kijk je uit op de promenade, maar vanuit de badkamer, de keuken of het toilet. ‘Een secundair zicht’ noemt hij dat.

Ook vrezen Rotterdammers overlast van bijvoorbeeld hangjongeren. In Parijs sluit het park, net als vele andere parken, ‘s avonds de deuren. Om 08.00 uur (in het weekend om 09.00 uur) gaat het weer open. Ook in Rotterdam worden de trappen en liften ‘s avonds afgesloten.

Toch kent ook het park in Parijs een probleem: de vele hardlopers. De smalle paden in het groen zijn niet alleen aantrekkelijk voor wandelaars, maar ook voor sporters. Dat botst, soms letterlijk. ‘Ze spugen op de grond, lopen wandelaars omver op het smalle pad en roepen beledigingen’, schrijft een bezoeker online. Om de zoveel meter heeft de gemeente rode bordjes opgehangen. Daarop staat dat het park bedoeld is voor wandelaars. ‘Het praktiseren van joggen wordt getolereerd, zolang het de wandelaars niet stoort.’

In een publicatie las ik ooit dat het een van de mooiste projecten van Parijs is geweest. Ik kan niet zeggen dat ik dat onplezierig vind

Bouw ging soepeler dan hier

De bouw van het park zelf ging soepel, zegt de architect. De bovenste laag moest van het spoorviaduct worden gekrabd en vervangen voor een waterafstotende laag. De kosten? Even is het stil. ,,Dat weet ik echt niet meer”, zegt hij. ,,Het is al lang geleden.” Dat Rotterdam 54 miljoen uittrekt voor het park, vindt hij ‘een heleboel geld’. ,,Het is in elk geval veel meer dan hier.”

Advies heeft hij ook. ,,Zorg in elk geval voor liften, zodat ook bezoekers die slecht ter been zijn omhoog kunnen.” Die komen er − drie stuks. Is Mathieux trots op het park? ,,In een publicatie las ik ooit dat het een van de mooiste projecten van Parijs is geweest. Ik kan niet zeggen dat ik dat onplezierig vind”, lacht hij.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Peter Bosz blijft kritisch op gewilde PSV-aanvaller Johan Bakayoko: ’Het moet nog veel beter’**

De Telegraaf.nl

26 november 2023 zondag 3:21 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



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

**Length:** 807 words

**Dateline:** ENSCHEDE

**Body**

PSV kwam geen moment in gevaar in de vooraf als lastig betitelde uitwedstrijd tegen FC Twente, maar toch was trainer Peter Bosz opgelucht na de 3-0 zege, de dertiende op een rij sinds het begin van de competitie. Vlak voor tijd greep Johan Bakayoko zijn tegenstander vast en de Grolsch Veste brulde om een gele kaart wat dan de tweede zou zijn geweest voor de jonge Belg. Scheidsrechter Allard Lindhout zag geen reden voor een tweede vermaning, waardoor Bakayoko er volgende week in de topper tegen Feyenoord bij kan zijn tot grote opluchting van Bosz en iedereen bij PSV.

Bakayoko kreeg in de kleedkamer de wind van voren van Bosz. „Ik heb er meteen wat van gezegd tegen hem. En het mooie was dat de spelers dat ook deden. Het was geen zware overtreding, maar de scheidsrechter kan ’m wel geven. Zo’n risico moet je niet lopen met 3-0 voor”, aldus de PSV-trainer, die met tevredenheid constateerde hoe zijn ploeg ook deze lastige horde had genomen.

De rode kaart voor FC Twente-verdediger Mees Hilgers na 25 minuten had PSV de wind in de zeilen gegeven, maar Bosz vond het te simpel om het alleen daarop te gooien. „We zijn nu dertien wedstrijden onderweg. Iedere keer kan er een reden bijgehaald worden, maar we winnen ze gewoon allemaal. Ook tegen tien man moet je er maar weer drie inschieten en geen tegen krijgen. Ik vind gewoon dat wij een heel goede ploeg hebben met heel goede voetballers.”

Meest gewilde jonge aanvallers

Eén van die goede voetballer is Johan Bakayoko. Nog maar iets meer dan anderhalf geleden maakte hij voor het eerst zijn opwachting in de hoofdmacht van PSV. Toenmalig trainer Roger Schmidt, die opvallend zuinig was met het gunnen van speelminuten aan het grote talent, liet de Belgische aanvaller bij een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo welgeteld één minuut invallen.

Inmiddels is Bakayoko 20 en heeft hij 59 wedstrijden in PSV-1 achter zijn naam. Daarin is de Vlaming met Ivoriaanse roots betrokken geweest bij 28 doelpunten. Elf keer trof hij zelf doel, zeventien keer verzorgde hij een assist. De ontwikkeling van Bakayoko heeft de aandacht getrokken over de grens, waar hij in de rijtjes van meest gewilde jonge aanvallers figureert.

Zuinigjes

Ook tegen FC Twente bewees Bakayoko weer zijn grote waarde voor PSV. Bij alle drie de doelpunten was hij betrokken. De rechterflankspeler bereidde de openingsgoal van Joey Veerman voor op slag van rust, bereikte bij de 0-2 met een goede voorzet Hirving Lozano, wiens teruggelegde bal door Robin Pröpper ongelukkig in eigen doel werd gewerkt en maakte er zelf 0-3 van.

Bosz was na de zege op FC Twente wat zuinigjes in zijn commentaar op Bakayoko, al gaf hij ook aan onder de indruk te zijn van het bijzondere talent dat de aanvaller heeft. „Voor zo’n jonge jongen, want dat is hij, is hij aardig begonnen. Dit is pas het eerste jaar dat hij echt basisspeler is. Dat hij nog een heleboel beter moet doen is ook duidelijk, maar het is gewoon een uitzonderlijk talent. Als je twintig jaar bent en dit laat zien. Dan kijk je naar zijn fysiek en ook naar hoe technisch hij is. Ik kijk altijd naar de eerste balaannames. Die zijn bij hem goed. Hij is dreigend in de één tegen één, maar heeft ook een goede voorzet, waardoor hij ook veel assists heeft. Hij heeft heel veel.”

Kassa rinkelen

Maar rustig achterover leunen en vertrouwen op zijn talent is iets wat Bosz absoluut niet wil zien van Bakayoko. „Het moet nog veel beter. En dan heb ik het over alles. Aan het begin van het seizoen zijn we veel bezig geweest met het vrijlopen. Hij wilde graag een bal vanuit stilstand aannemen. Dat deden ze zelfs in mijn tijd niet. Dat kan nu helemaal niet meer. Hij pakt de dingen goed op. Het is een fijne jongen om mee te werken. Maar hij moet nog een heleboel leren. Dat is ook helemaal niet erg als je twintig bent. Als ik eraan terugdenk hoe ik was op mijn twintigste, dan is hij al ongelofelijk ver.”

Nadat in de zomer serieuze interesse van Burnley, Brentford en Paris Saint-Germain in de vleugelaanvaller niet uitmondde in een transfer, wordt hij nu alweer nauwgezet gevolgd door een reeks voetbalgrootmachten. Normaal gesproken is de groeibriljant na dit seizoen niet meer te behouden voor PSV en zal hij in navolging van Memphis Depay, Steven Bergwijn, Donyell Malen, Cody Gakpo en Noni Madueke de volgende (deels) zelf opgeleide vleugelaanvaller zijn, die de kassa laat rinkelen bij PSV.

„Het is niet voor niets dat het niveau clubs dat in de Premier League belangstelling voor hem had er zo vroeg bij willen zijn”, aldus Bosz. „Ik denk dat als zij een paar jaar wachten dat hij dan direct de stap naar een grotere club zou maken. Daarom is het alleen maar goed dat hij bij ons is gebleven, want bij ons speelt hij in een heel goed elftal. We spelen om de prijzen en dat brengt een bepaalde vorm van druk en moeten in plaats van mogen met zich mee, dus ik dat dat heel goed is.”

**Graphic**

Image, Johan Bakayoko scoorde ook bij Twente., Rene Bouwman

**Load-Date:** November 27, 2023

**End of Document**



**Hoe ‘aardig en slim’ ook, Cody Gakpo verbijt zich bij Liverpool vooral op de bank**

De Volkskrant.nl

26 november 2023 zondag 03:34 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 867 words

**Byline:** Dirk Jacob Nieuwboer

**Body**

In bijna een jaar tijd heeft aanvaller Cody Gakpo nog niet alle twijfels, inclusief die van coach Jürgen Klopp, weg kunnen nemen. In de topper tegen Manchester City (1-1) hield hij opnieuw voornamelijk de bank warm.

In documentaires over topvoetballers, zeker die waar ze zelf aan meewerken, blijven hun mindere kanten vaak genoeg onderbelicht. De eerste minuten van Cody Gakpo – Psalm 20:4, sinds deze week bij Viaplay te zien, zijn alleen daarom al interessant. De twijfels en scepsis over de Eindhovenaar worden zeker niet weggemoffeld.

‘Je stelling is: Gakpo kan een groot buitenlands avontuur nog niet aan’, zegt een presentator. Hij heeft geen grote wedstrijden beslist, voegt een ander toe. ‘Hij heeft totaal geen waarde gehad’, sneert analist Kenneth Pérez na een wedstrijd. ‘De Premier League is eindeloos veel zwaarder dan de eredivisie’, weet columnist Hugo Borst. En tot slot de vraag: is hij wel goed genoeg?

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

Er volgen nog twee afleveringen, waarin het beeld ongetwijfeld wordt aangevuld. De documentaire geeft een inkijkje in de laatste periode van Gakpo bij PSV, voor hij de overstap maakt naar Liverpool. Elf maanden later heeft hij de twijfels die er destijds leefden, niet volledig weggenomen.

Op de bank

Zaterdag keek Gapko 72 minuten vanaf de bank toe hoe zijn ploeg het opnam tegen koploper Manchester City. Het is geen onbekende plek voor hem, want dit seizoen speelde hij bij zijn club niet een volledige wedstrijd. In de Premier League stond hij zes keer in de basis en werd hij steeds voortijdig gewisseld, zeven keer viel hij in. Gemiddeld komt hij tot iets meer dan 43 minuten per wedstrijd.

In de topper in Manchester bracht coach Jürgen Klopp hem erin op het moment dat het 1-0 stond. City kwam na een klein half uurtje op voorsprong, nadat Nathan Aké een ongelukkige uittrap van Liverpool-keeper Alison Becker, die uitgleed, had opgepikt. De Nederlander slalomde tussen twee tegenstanders door en speelde Erling Haaland in, die met zijn linkerbeen zijn vijftigste doelpunt in de Premier League maakte. Hij had daar slechts 48 duels voor nodig, een record. Zijn voorganger Andy Cole had 65 wedstrijden nodig om de mijlpaal te bereiken.

Het was niet het enige onzekere moment van Becker, maar zijn slippertjes werden niet afgestraft door de thuisploeg. De Braziliaan redde bovendien op de lijn bij de tweede grote kans van Haaland. Bij zijn derde en laatste mogelijkheid kopte de Noorse spits de bal vlak voor tijd net naast de paal.

City zocht, zoals verwacht, fanatieker de aanval, Liverpool vertrouwde aanvankelijk meer op de counter. Door de achterstand moest de nummer twee meer uit de schulp kruipen. Klopp bracht kort na rust eerst oud-Ajacied Ryan Gravenberch in, die goed speelde. Later kwam ook Gakpo, die in de korte tijd weinig kon doen.

Bij de gelijkmaker van Liverpool maakte hij met een loopactie ruimte voor Trent Alexander-Arnold. De man met misschien wel de beste traptechniek van de Premier League schoot de bal langs blauwe sokken en de handen van keeper Ederson precies in de hoek.

Concurrentie

Het was zijn eerste doelpunt dit seizoen en een van de weinige van Liverpool die niet door een aanvaller werd gemaakt. Want dat is een van de problemen voor Gakpo: zijn concurrenten zijn aardig op dreef. Mede daarom lijkt Liverpool – dat vorig jaar wegzakte, als vijfde eindigde en daarom niet meedoet aan de Champions League – dit jaar weer mee te kunnen doen om de titel.

Van het voormalige gouden aanvalstrio Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah spelen er twee inmiddels in Saoedi-Arabië. Ook aan de Egyptenaar wordt vanuit dat land getrokken, maar voorlopig heerst hij vanaf de rechterflank. Met tien doelpunten en vijf assists dit seizoen is hij onomstreden.

Gakpo speelde bij PSV meestal vanaf links, maar daar kan Klopp Diogo Jota en Luis Díaz al neerzetten. Bij Liverpool speelde hij vorig seizoen vaak in het centrum. Even leek hij op weg om de natuurlijke opvolger te worden van de meevoetballende spits Firmino. Maar Klopp geeft in het centrum de laatste tijd meestal de voorkeur aan de Darwin Núnez.

Ook de Uruguyaan, die vorig jaar overkwam van Benfica, moest wennen bij zijn nieuwe club. Een doorslaand succes is ook hij niet, maar hij krikt zijn statistieken dit seizoen wel langzaam op. In 18 wedstrijden scoorde hij 8 keer en gaf hij 6 keer een assist. Gakpo kwam in 5 wedstrijden tot 4 goals en een assist.

Het hielp niet dat hij in oktober een paar weken geblesseerd was. Ongetwijfeld zullen er kansen komen, al is het maar omdat de Eindhovenaar op meerdere plekken kan spelen. Klopp gebruikte hem dit jaar ook al geregeld als aanvallende middenvelder.

‘Hij is ongelofelijk aardig en slim’, zei de Duitser, die Gakpo prees voor zijn volwassenheid. ‘Ik denk dat Cody de oudste jongen van 24 is die ik ooit heb ontmoet.’ Dat wil niet zeggen dat hij hem opstelt. Voor een volgende documentaire zullen er ook in Engeland twijfelende commentaren beschikbaar zijn. ‘Als je kijkt naar Gakpo; een fantastisch talent’, zei oud-Arsenalspeler Martin Keown. ‘It hasn’t really clicked yet.’

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Geschorste Erik ten Hag ziet wereldgoal Garnacho vanaf tribune: ‘Hij is nog geen Cristiano Ronaldo of Wayne Rooney’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 09:18 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 845 words

**Byline:** Sportredactie

**Body**

Manchester United heeft met een belangrijke zege op Everton de aansluiting met de top van de Premier League weer gevonden. In Liverpool zag een geschorste Erik ten Hag vanaf de tribune hoe zijn ploeg op weg werd geholpen met een wereldgoal van Alejandro Garnacho. De thuisploeg verzuimde de gelijkmaker te maken en werd daarvoor in de tweede helft afgestraft: 0-3.

Pelé, Marco van Basten, Zlatan Ibrahimovic, Rivaldo, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney en nu ook Alejandro Garnacho. Het lijstje van voetballers die een legendarische omhaal scoorden is zondagavond iets groter geworden. De wedstrijd op Goodison Park die in het teken zou staan van het protest van Everton-fans over de tien punten aftrek van hun club, werd in één klap de wedstrijd van Garnacho.

De 19-jarige Argentijn zag in de derde minuut een voorzet van Diego Dalot een paar meter achter hem komen. Hij sprintte vier stappen terug, sprong de lucht in en trapte zichzelf met een schitterende omhaal in de verre kruising in de geschiedenisboeken van de Premier League: 0-1.

Terwijl de prachtige goal van Garnacho razendsnel de wereld over ging, rechtte Everton de rug. Na een half uur spelen kreeg de thuisploeg via onder anderen Dominic Calvert-Lewin en Dwight McNeil een serie aan enorme kansen op de gelijkmaker. Mede dankzij een ijzersterk optreden van de 18-jarige debutant Kobbie Mainoo en een scherpe André Onana ging United toch met een minimale voorsprong de rust in.

In de tweede helft hield Manchester United iets meer controle en lukte het om enkele aanvallen op te bouwen. De bezoekers kregen - in tegenstelling tot Everton - wel de wind mee. Door een onhandige ingreep van de ervaren back Ashley Young bij Anthony Martial ging de bal in de 55ste minuut op stip. Dat bleek een eenvoudig taakje voor Marcus Rashford: 0-2.

Erik ten Hag gaat Garnacho-vergelijkingen uit de weg

Dat Garnacho na afloop van het duel vergeleken werd met Wayne Rooney en ook Cristiano Ronaldo, vindt Ten Hag maar niets. ,,Je moet niet willen vergelijken, ik denk niet dat dat goed is. Ze hebben allemaal hun eigen identiteit. Garnacho is daar nog lang niet, hij moet nog veel laten zien. Hij moet heel hard werken en dat op een consistente basis doen. Tot nu toe heeft hij dat nog niet gedaan, maar hij heeft zeker de potentie om geweldige dingen te laten zien.”

De Nederlandse oefenmeester vervolgt: ,,Het is niet de eerste keer dat we dit zien, we zien vaak glimpen, maar als je een speler als Rooney, Ronaldo wilt zijn, moet je 20, 25 doelpunten maken in de Premier League", aldus Ten Hag, die wel beaamt dat het een ‘fantastisch doelpunt’ was. ,,Er zijn nog veel wedstrijden te spelen, maar misschien is deze nu al het doelpunt van het seizoen. Het was niet alleen de omhaal, maar alles bij elkaar. Al was de afronding natuurlijk subliem.”

Het bleek ook een bevrijdende treffer. United speelde het laatste half uur ontspannen en volwassen, terwijl de frustraties bij Everton groter en groter werden. De Toffees creëerden nog wat kleine kansen, maar maakten het Onana niet meer uitzonderlijk moeilijk. Vitaliy Mykolenko kwam het dichtste bij met een inzet tegen de onderkant van de lat. Een kwartier voor het einde bepaalde Anthony Martial de eindstand om 0-3 met een behendig stiftje.

Het is een geflatteerde uitslag en er is nog steeds werk aan de winkel voor Ten Hag. Toch zal er voorlopig vooral over die ene goal van Garnacho worden gesproken. Het doelpunt was - naast een kunstwerk - ook de aanzet voor de belangrijke overwinning. Met nu 24 punten uit dertien wedstrijden staan The Red Devils zesde, met zes punten achterstand op koploper Arsenal. Everton blijft negentiende en staat alleen op doelsaldo boven Burnley. De achterstand op nummer zeventien Luton Town, dat zaterdag won, is nu vijf punten.

Voor Everton is de nederlaag de zoveelste bittere pil die de club deze periode moet slikken. Na de historische straf van tien punten aftrek staat de club een-na-laatste in de Premier League met vier punten. De club is nog in hoger beroep tegen de straf, maar zal naar alle verwachting in de komende weken vooral de wedstrijden tegen Nottingham en Burnley moeten gebruiken om uit de degradatiezone te klimmen.

Aston Villa haakt aan bij de top

Aston Villa, koploper in de Conference League-poule van AZ, won zondagmiddag met 1-2 op bezoek bij Tottenham Hotspur. De ploeg van de Baskische coach Unai Emery neemt daarmee de vierde plek in de Premier League over. Het is voor het eerst sinds 2009 dat de club uit Birmingham bij de bovenste vier in de Premier League staat, aan het eind van het seizoen goed voor een ticket voor de Champions League.

Spurs was tot het begin november nog ongeslagen, maar is mede door het gemis van meerdere belangrijke spelers nu afgezakt naar de vijfde plek na de derde nederlaag op rij.

Programma Premier League

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Engelse competitie. Hieronder bekijk je al onze voetbalvideo’s over de Premier League.

Programma en uitslagen Premier League

Stand Premier League

Bekijk hier onze video's uit de Premier League

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Wie gaat PSV nog stoppen? ‘Media redeneerden dat Twente een heel moeilijke uitwedstrijd zou zijn’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 10:51 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 848 words

**Byline:** Maarten Wijffels

**Body**

PSV zou het moeilijk krijgen op bezoek bij FC Twente, zo was de gedachte. Maar het liep totaal anders. Natuurlijk was de vroege rode kaart voor de thuisploeg een scherprechter, maar dan nog: PSV is dit seizoen een ervaren, goed spelende vechtmachine die de succesmomenten stapelt. Vooral dát breekt tegenstanders op.

Het was typisch zo’n fout van een rookie, de overtreding van Johan Bakayoko in de 91ste minuut van FC Twente - PSV. De 20-jarige PSV’er dreigde bij de zijlijn gepasseerd te worden. In een flits greep Bakayoko even zijn tegenstander vast. Het was een fout zwaar genoeg voor een tweede gele kaart. En die had de vleugelflitser de kraker van komende zondag tegen Feyenoord gekost. Maar arbiter Allard Lindhout - hij greep al naar zijn achterzak - bedacht zich. Op het laatste moment hield hij de kaart op zak.

Bij PSV hadden ze hetzelfde kunnen denken: oké, Johan zat wel fout, maar we laten dit lopen. Het stond toch al 0-3, er is gewonnen. Iemand nog bier?

,,Maar ik ben er juíst meteen op ingesprongen’’, zei trainer Peter Bosz. ,,En ik niet alleen. De hele kleedkamer begon erover. Voor zo’n jonge jongen is Johan aardig begonnen in zijn carrière, maar ondanks zijn enorme talent moet hij ook nog veel leren. En dat vertellen we hem.’’

Lees ook

• Koploper PSV heeft geen kind aan tiental FC Twente en blijft foutloos in eredivisie

• PSV-trainer Peter Bosz zag Johan Bakayoko bijna schorsing oplopen voor topper: ‘Dit is dom’

Het tekent de sfeer in Eindhoven. Bij de koploper van de eredivisie laten ze niks lopen. En wat het moment in die 91ste minuut óók duidelijk maakte: zo’n rookiefout valt op, omdat er zo weinig andere fouten worden gemaakt. In de reeks van dertien opeenvolgende zeges is er nergens deining geweest. PSV noteerde nog geen enkele lucky last-minutegoal. Geen enkele ‘gestolen’ zege door een makkelijk gekregen penalty. Et cetera.

De ploeg die de eredivisie vooralsnog domineert is een ervaren, goed voetballende vechtmachine. Bij de competitiestart tegen FC Utrecht (2-0 zege) noteerde PSV op 12 augustus zijn eerste succesmoment en sindsdien is het stapelen van succesbeleving niet meer gestopt.

Bekijk hieronder de reacties op FC Twente - PSV. Tekst gaat verder onder de video...

Vergelijk het met een sneeuwbal die van de berg af rolt en onderweg steeds groter en steviger wordt. Ook de sneeuwbal PSV gaat echt nog wel obstakels tegenkomen, maar het zou verbazen als die dan grote gaten slaan in de robuustheid en de structuur.

In Enschede zei middenvelder Joey Veerman zaterdag: ,,De media redeneerden dit een heel moeilijke uitwedstrijd voor PSV zou zijn. Maar wij kunnen heel goed druk zetten. Thuis én uit. Twente staat erom bekend dat ze elke tegenstander hier in de Grolsch Veste meteen bij de strot grijpen. Nu lukte ze dat voor de rode kaart al niet. Zakten zij in? Nou, ik denk dat ze echt wel vooruit wilden, net als normaal. Maar wij gaven ze die kans gewoon niet. Wij hebben echt een goede ploeg met goede spelers.’’

Veerman zegt in feite: draai het om. Ga als tegenstander maar eens tegen ons spelen. Dan heb jíj een probleem. En 1-0 achter komen is tegen de koploper al vrijwel dodelijk. Dit PSV wringt je uit. Volwassen en doorleefd.

Wat Twente zaterdag wilde, was kortgezegd dit: met rechtsbuiten Daan Rots druk zetten op PSV’s linker centrale verdediger Olivier Boscagli. En dan moest rechtsback Joshua Brenet doorstappen op PSV’s linksback Sergiño Dest en centrale verdediger Mees Hilgers door op Hirving Lozano, de eigenlijke tegenstander van Brenet.

Maar PSV had dit plan op voorhand al gecounterd. Het liet zijn spits Luuk de Jong vanuit Hilgers spelen. Die kon daardoor niet naar rechts, waardoor ook Brenet op de flank Lozano niet kon loslaten. Rots zette wel druk, maar eigenlijk voor Piet Snot. Want PSV vond ook voor de rode kaart voor Hilgers (halverwege de eerste helft) al steeds de uitweg naar de vrije Dest.

Wat de dominantie van PSV betekent voor de titelstrijd? Er lijkt eind november nog welgeteld één ploeg in staat de baan van de rollende sneeuwbal te beïnvloeden. Dat is Feyenoord. Zondag ontvangt de landskampioen PSV. Om meerdere redenen is dat een prachtig affiche op een prachtig moment. Ook omdat je kunt gaan vergelijken: PSV komt naar de Kuip met dezelfde zegereeks op zak als in het seizoen 2018/2019. Ook toen lag na dertien opeenvolgende zeges halte nummer 14 in de Kuip. Destijds werd het 2-1 voor Feyenoord en dat hield de spanning in de titelstrijd.

Toenmalig nummer 2 Ajax bleef in het spoor van de koploper. En ging er uiteindelijk na de winterstop overheen. Wel met de kanttekening dat PSV nu een groter gat heeft geslagen (zeven punten). En er destijds in de reeks van dertien zeges wél wat gelukkige ontknopingen waren. De ploeg van toen had ook minder kwaliteit en wapens.

Plus dat er een kardinaal verschil was in de dug-out. Bij het PSV van 2018/2019 verloor een beginnende hoofdtrainer na de eerste rimpelingen zijn onverstoorbaarheid. Peter Bosz is anno nu zoveel meer ervaren dan Mark van Bommel destijds.

Dit is de stand in de groep van Oranje voor de EK-kwalificatie

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Zodra PSV de bal heeft, moet FC Twente al naar achteren**

De Volkskrant.nl

26 november 2023 zondag 03:07 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 801 words

**Byline:** Guus Peters

**Body**

In de eredivisie is PSV oppermachtig: dertien duels, dertien zeges. Zaterdag wordt FC Twente simpel opzij geschoven. Dat Twente driekwart van het duel met tien man speelt, doet niets af aan de prestatie van PSV.

Natuurlijk ging het na afloop veel over de rode kaart die FC Twente-verdediger Mees Hilgers halverwege de eerste helft kreeg, maar eigenlijk viel een ander beeld tot aan dat bepalende moment veel meer op. Ook met elf spelers zakte Twente in als PSV de bal had. Bewust of gedwongen?

Het terugtrekkende gedrag stond in schril contrast met de manier waarop Twente de wedstrijden in eigen stadion normaal aanvliegt. Door de tegenstanders vroeg onder druk te zetten en voortdurend op te jagen, wist de club 24 thuiswedstrijden op rij ongeslagen te blijven. Ook Feyenoord en Ajax hadden dit seizoen geen antwoord op het energieke spel van de Twentenaren.

Over de auteur

Guus Peters schrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

Maar vanaf de zijlijn zag PSV-trainer Peter Bosz tot zijn verrassing dat Twente zich terugtrok, zodra zijn ploeg de bal had. ‘Ik denk dat het toch een bepaalde vorm van respect voor ons was’, zei Bosz na de afgetekende overwinning (0-3), waarmee PSV de foutloze reeks in de eredivisie voortzette: dertien wedstrijden gespeeld en dertien keer gewonnen.

Machteloos Twente

De echte kracht van PSV school hem in het antwoord van Joseph Oosting. De coach van Twente bekende na afloop dat het niet de bedoeling was om in te zakken. Het plan was om ook de ongenaakbare koploper vroeg onder druk te zetten, alleen lukte dat simpelweg niet. Oosting zag dat PSV veel variatie in de opbouw had en wist dat voorin altijd gevaar loert met spelers als Hirving Lozano, Johan Bakayoko en Luuk de Jong.

Het was veelzeggend dat het fanatieke Twente-publiek pas na een kwartier massaal van zich liet horen toen de thuisploeg voor het eerst in de buurt van het PSV-doel kwam. Een schot op doel leverde het niet op. Toen Hilgers een paar minuten later na een drieste tackle op Lozano rood kreeg, was Twente moreel gebroken.

In de 23 minuten dat het wel elf tegen elf was, liet PSV zien waar de sterke punten van het elftal zitten. Met Jerdy Schouten en Joey Veerman als meest controlerende middenvelders heeft PSV twee spelers die zorgen dat het elftal altijd aan het voetballen komt. Met een op het oog simpele pass staan zij vaak aan de basis van de aanvalslust van PSV.

In die zin was de rode kaart van Hilgers ook het gevolg van de spelopvatting van PSV. Bosz wil dat zijn ploeg voortdurend druk zet op de tegenstanders om de bal zo snel mogelijk terug te veroveren. Hilgers voelde op de rand van het eigen strafschopgebied de hete adem van De Jong in zijn nek, speelde de bal te ver voor zich uit en wilde dat met een tackle op Lozano herstellen.

Geslaagde test

‘Wij kunnen heel goed drukzetten. Of dat nu bij Twente-uit of in ons eigen stadion is, dat maakt niet uit’, zei Veerman, die op slag van rust de openingstreffer maakte. ‘Dan zie je dat de tegenstander op een gegeven moment fouten gaat maken.’

Met Twente trof PSV voor het eerst een ploeg uit de top-4, die een gat heeft geslagen naar de rest van de ploegen in de competitie. Velen zagen de uitwedstrijd tegen de nummer drie dan ook als de eerste serieuze test in de eredivisie. En na de vroege rode kaart doemde de vraag op hoe serieus de test daadwerkelijk was geweest. Bosz: ‘Er kan elke keer wel een reden bijgehaald worden, maar we winnen wel elke keer.’

Het valt dan ook niet meer vol te houden dat PSV op nationaal niveau nog niet op de proef gesteld is, nu de club dertien van de zeventien ploegen heeft gehad. Zo wist PSV wel te winnen van Twente (uit), Fortuna (thuis) en Sparta (uit), terwijl Feyenoord als naaste belager van de koploper punten verspeelde in deze wedstrijden. Daardoor is het gat zeven punten met de nummer twee, bij wie PSV komende zondag op bezoek gaat.

Champions League

Ook Twente-aanvoerder Robin Pröpper moest toegeven dat PSV beschikt over een breed arsenaal aan wapens. De verdediger, die de bal kort na rust per ongeluk in eigen doel werkte, wees op de razendsnelle buitenspelers en een fysiek sterke spits als De Jong. ‘Ik had gehoopt dat we met elf tegen elf iets meer uit deze wedstrijd hadden kunnen halen.’

Toen Bakayoko vlak voor tijd de eindstand op 0-3 bepaalde, was PSV met de gedachte al bij het duel tegen Sevilla, woensdag in de Champions League. Bij een overwinning kan de club zich voor het eerst sinds 2015 plaatsen voor de knock-outfase van het toernooi. Het zou de ultieme bevestiging zijn van de snelle ontwikkeling die het elftal dit seizoen onder Bosz heeft doorgemaakt.

In de eredivisie lukt het PSV met de kwaliteiten die het bezit om tegenstanders er slechter uit te laten zien dan ze daadwerkelijk zijn. De eerste 23 minuten tegen Twente waren daar een mooi voorbeeld van.

**Load-Date:** November 27, 2023

**End of Document**



**Promotie, maar niet meer salaris. Wat kun je doen?**

NRC.nl

november 26, 2023 9:11 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 923 words

**Byline:** Veerle Schyns

**Highlight:** Herhaaldelijk vroeg de kersverse leidinggevende zijn baas waar de beloofde salarisverhoging bleef. Wat doe je als er niks gebeurt?

**Body**

**Dilemma**

„Een paar maanden geleden ben ik overgestapt op een leidinggevende functie binnen het bedrijf waar ik al werkte. Met mijn baas had ik afgesproken dat die stap gepaard zou gaan met een salarisverhoging. De afgelopen tijd heb ik hem hier herhaaldelijk aan herinnerd, waarop hij altijd reageert ‘ermee bezig te zijn’ of ‘nog even te moeten overleggen’. Ik kan het nog tien keer vragen, maar ik denk niet dat de situatie daardoor verandert. Moet ik het opgeven?’

*(Man, 48, naam bekend bij de redactie).*

**Ga het gesprek aan**

„Mijn advies is altijd om bij een functiewijziging vooraf heldere afspraken vast te leggen”, zegt Melissa Rutjes. Ze is als senior director bij uitzendorganisatie Walters People dagelijks bezig met het begeleiden van onderhandelingen. Het is volgens haar belangrijk om duidelijk af te spreken wat de verwachtingen zijn in een nieuwe rol, welke impact dat heeft op de arbeidsvoorwaarden en per wanneer de nieuwe situatie ingaat.

„In deze situatie kan ik me voorstellen dat alles op goed vertrouwen is gegaan”, zegt Rutjes. „Iemand stapt over naar een nieuwe functie en krijgt de toezegging dat daar een ander salaris bij komt. Als je dan na een aantal maanden niets hoort, dan komt je leidinggevende afspraken niet na en dat creëert een onveilige werksituatie.”

Toch adviseert ze niet om op te geven, maar om voorbereid het gesprek aan te gaan. „Het is goed om in dat gesprek aan te geven dat je heel benieuwd bent waarom er nog geen uitkomst is.” Volgens Rutjes is het belangrijk om geen verwijten te uiten, maar om te proberen naar boven te krijgen waar de leidinggevende tegenaan loopt. „Misschien is er bijvoorbeeld intern iets aan de hand. Zodra je weet wat er speelt, kun je nadenken over een oplossing, en ook vragen wanneer je die concreet kunt verwachten.”

Ook onderhandelexpert Maarten Olivier van het platform salarisonderhandeling.nl adviseert het gesprek aan te gaan. „Je moet nooit een mogelijkheid laten schieten om te onderhandelen, zoveel van dit soort momenten krijg je niet.” Dat gesprek moet volgens Olivier niet spontaan plaatsvinden bij de koffieautomaat: „Introduceer het tijdens een regulier werkoverleg met jouw leidinggevende.”

„Het is belangrijk om dit werkoverleg goed voor te bereiden, dat wordt dat vaak vergeten”, zegt Olivier. „Stel voor jezelf een agenda op, zo borg je dat er voldoende tijd is om het onderwerp te bespreken. Bedenk goed hoe je het onderwerp wil introduceren en bereid antwoorden op mogelijke vragen en tegenargumenten voor. En zorg dat je een paar korte punten kunt uitleggen waarom je salarisverhoging zou moeten krijgen.”

Tijdens het gesprek is het volgens Olivier belangrijk om uit te leggen hoe jij je voelt bij de huidige situatie. „Als je tegen je leidinggevende zegt: ‘Kun je je voorstellen dat het niet heel prettig voelt om al een tijd nieuwe taken uit te voeren, zonder dat daar iets tegenover staat’, dan is er geen manager die daar ‘nee’ op kan zeggen.” Olivier adviseert tijdens het werkoverleg niet te veel in te gaan op de inhoud, maar een vervolgafspraak te maken. „Dit geeft je leidinggevende de mogelijkheid zich voor te bereiden en met een concreet voorstel te komen.”

**Stel je eigen grens**

„Voor je het gesprek aangaat, is het goed om een salarisbenchmark te doen in jouw branche”, zegt Rutjes. Het oude salaris zou niet het uitgangspunt moeten zijn, maar het marktconforme salaris. „Onderzoek wat de gemiddelde salariëring is voor jouw functiegroep en zet op een rij wat er binnen jouw functie aan taken en verantwoordelijkheden is veranderd sinds je in de leidinggevende functie bent gestapt.”

Op basis van die maatstaf kun je verschillende scenario’s uitwerken, zegt Olivier. „Bedenk wat voor jou een no-go is, wanneer je een voorstel acceptabel vindt, en wat voor jou de ideale situatie zou zijn.” Salaris is een belangrijk onderdeel, maar het is ook mogelijk om te onderhandelen over voorwaarden als werktijden, een auto of vakantiedagen, zegt Olivier. „Uiteindelijk gaat het om de hele balans.”

Hoever de organisatie daarin wil gaan, hangt volgens Olivier af van de positie van de werknemer. „In dit geval heeft iemand promotie gemaakt binnen het bedrijf, dus ik neem aan dat het wel goed zit. Maar als de organisatie negatief naar je kijkt, zal de organisatie niet zo snel bereid zijn jouw arbeidsvoorwaarden aan te scherpen.”

„Je moet goed nadenken over de conclusies”, zegt Rutjes. „Het kan zijn dat de leidinggevende het meteen gaat regelen. Maar het is ook mogelijk dat de leidinggevende onduidelijk blijft of de belofte niet doorzet. Dan moet je zelf bedenken of je vertrouwen geschonden is, of dat je gelukkig genoeg bent zonder hoger salaris.”

Dreigen te vertrekken is volgens Rutjes geen goede oplossing. „Als de salarisverhoging pas komt nadat je hebt gezegd dat je anders vertrekt, is dat dan een organisatie waar je op je plek bent? Dat kan zo zijn natuurlijk, maar persoonlijk ben ik daar geen fan van.”

**Dus**

Het is niet verstandig om meteen op te geven, hoe vervelend het ook voelt dat de leidinggevende zijn belofte nog niet is nagekomen. Je kunt het best goed voorbereid het gesprek aangaan met je leidinggevende, en daarin proberen te achterhalen waarom de salarisverhoging niet is doorgevoerd en uitleggen hoe je je daarbij voelt. Verder is het slim om vooraf scenario’s uit te denken: bij welke voorwaarden ben je tevreden, en wat ga je doen als de verhoging toch niet wordt doorgevoerd?

Deze rubriek belicht wekelijks hoe lastige problemen op de werkvloer aangepakt kunnen worden. Heeft u een dilemma, stuur een e-mail naar werk@nrc.nl

**Load-Date:** November 27, 2023

**End of Document**



**Presteert Gian van Veen (21) iets wat zelfs Michael van Gerwen nooit lukte? ‘Zou heel mooi zijn als eerste Nederlander ooit’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 09:25 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 858 words

**Byline:** Tim Hartman

**Body**

Gian van Veen (21) hoopt zondagavond dartsgeschiedenis te schrijven door als eerste Nederlander wereldkampioen te worden bij de jeugd. Tegelijk kwam hij dit weekend in actie op de Players Championship Finals, het laatste grote toernooi voor het WK. Daar werd hij uitgeschakeld door Stephen Bunting, waardoor hij zich nu volledig kan focussen op het winnen van het jeugd-WK.

,,Dat zou top zijn, hè? Dan moet ik even kijken wat ik doe, want dat zou héél zwaar worden”, zo besefte Gian van Veen toen hij hardop nadacht over hoe zijn zondagavond eruit had kunnen zien. De darter zou in elk geval de finale van het jeugd-WK spelen, tegen het 16-jarige toptalent Luke Littler uit Engeland. Maar had Van Veen in hetzelfde weekend ook de finale van de Players Championship Finals gehaald? Dan zou hij binnen enkele uren de halve finale van dat toernooi spelen, dán de finale van het jeugd-WK en vervolgens de eindstrijd van de Players Championship Finals.

,,Of dat te doen is? Ik ben bang van niet. Misschien moet ik dan een keuze maken en die is dan snel gemaakt”, zo stelde Van Veen, die logischerwijs liever de Players Championship Finals had gewonnen dan het jeugd-WK. Winnen van die laatste major voor het WK levert maar liefst 120 duizend pond op en daarmee een flinke stijging op de ranking. ,,De WK-finale overslaan zou dan een optie zijn, maar ik denk niet dat de PDC dat accepteert. Maar goed, dat zijn luxeproblemen en zover is het nog niet. De finale van de Players Championship Finals halen wordt een hele opgave, dus daar ga ik ga niet van uit. Maar het kan altijd", zo zei Van Veen vooraf.

Lees ook

• Michael van Gerwen na duizelingwekkend record enige Nederlander in kwartfinale Players Championship Finals

Bij het maken van de planning was de PDC er duidelijk niet op bedacht dat een finalist van het jeugd-WK ook deze prestigieuze finale bij ‘de grote mannen’ zou kunnen halen. Toch is het pas drie weken geleden dat Van Veen dicht bij de EK-finale was. In de halve finale leidde hij met 5-1 tegen James Wade (uiteindelijk 11-9 verlies), nadat hij in de kwartfinale al had afgerekend met Michael van Gerwen.

Kwartfinale tegen Michael van Gerwen

Die kwartfinale op het EK tegen Van Gerwen was veelbesproken. Niet alleen omdat Van Veen won, ook omdat Van Gerwen woest was op de organisatie, die voorafgaand aan de partij steken had laten vallen. ,,Ik merkte wel dat er iets was. Ik vroeg aan de officials of hij boos op mij was. Als ik iets verkeerd had gedaan, dan had ik het graag geweten, maar toen dat niet zo bleek te zijn, dacht ik wel: ‘Oké, dan is dit de kans om hem te verslaan’”, aldus Van Veen, die dat ook deed en daarmee zijn eerste ontmoeting won van de man met wie hij vooraf steeds vergeleken werd.

,,Dat was leuk om te horen, maar ik vind het allemaal wat snel gaan. Van Gerwen heeft talloze titels, ik geen één”, zegt The Giant. Van Gerwen zelf werd ook steeds gevraagd naar zijn 21-jarige landgenoot. ,,Na al die interviews en vragen zal hij wel gedacht hebben: ik ga die jongen even op zijn plek zetten”, aldus Van Veen, lachend. ,,Wat hij tegen mij zegt? Hetzelfde als in interviews: met beide benen op de grond blijven staan. Daar geef ik hem volledig gelijk in. Nu gaat het goed, maar wat gebeurt er als ik straks meer van mezelf verwacht en het een keer tegenzit?”

Uitpuffen in Marrakech

Van Veen weet best dat hij niet op elke major meteen de halve finale zal halen, zo bleek wel op de Grand Slam of Darts. Daar verloor hij alle drie zijn groepswedstrijden, waaronder de pijnlijke 5-4 tegen Ryan Searle na een 4-0 voorsprong. Iets waar hij niet meer van wakker schrikt. Zeker niet nadat hij afgelopen week even kon uitpuffen in het zonnige Marrakech. ,,Nodig? Dat is een groot woord, maar het was wel lekker”, aldus Van Veen, die in Marokko even ontsnapte aan alle aandacht en indrukken, die hem ook in de halve finale van het EK al de kop hadden gekost.

Het zou een heel mooie titel zijn, zéker als eerste Nederlander ooit

,,Ik was gewoon op”, erkent Van Veen. ,,Alle media-aandacht, winnen van Michael: het vergde zo veel energie, dat was ik niet gewend. Ik merkte het al bij het ingooien. Ik zei tegen mijn vriendin: ik ben al blij als ik één of twee legs pak. De pijlen vlogen overal heen. Ik stond er dus zelf ook van te kijken dat ik 5-1 voor kwam. Juist dat besef zorgde voor de ommekeer, want bij darts moet je niet te veel nadenken. Dat is een goede les.”

Een les die hij meenam naar de Players Championship Finals, die hij overtuigend begon met de eerste ronde van vrijdag tegen landgenoot Chris Landman op het hoofdpodium. ,,Dat is fijn, ook met het oog op zondag”, zo stelde Van Veen in aanloop naar de finale van het jeugd-WK. Wint hij die van Littler? Dan presteert hij iets wat Van Gerwen in 2011 en 2012 (en Berry van Peer in 2016) niet lukte en schaart hij zich in een fraai rijtje met onder anderen wereldkampioen Michael Smith, de Belg Dimitri Van den Bergh en dé man van het moment: Luke Humphries, die vorige week de Grand Slam of Darts won. ,,Het zou een heel mooie titel zijn, zéker als eerste Nederlander ooit. Ik ben er klaar voor.”

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**De Dobbertjes zorgen al 50 jaar voor bijzonder zwemplezier: ‘Eerst huilde hij de hele tijd, was bang. En kijk nu!’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 11:10 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 979 words

**Byline:** Michel Koster

**Body**

WAALWIJK - Een groep mensen met een verstandelijke beperking duikt iedere zaterdag het Olympiabad in Waalwijk in. Het wekelijkse zwemuitje bestaat vijftig jaar. Stichting De Dobbertjes is beloond met een koninklijke erepenning. De roep om vrijwilligers blijft.

Ruud Klijn is een hondstrouwe zwemmer. De 56-jarige Waalwijker is vrijwel iedere zaterdagochtend in het zwembad te vinden, en dat al bijna veertig jaar lang. Om dat te kunnen doen, heeft hij wel hulp nodig. Stichting De Dobbertjes steekt er veel tijd en energie in. En niet alleen voor hem, maar voor een groep van zo’n 45 mensen met een verstandelijke beperking. ,,We hebben weer een wachtlijst”, vertelt Ad van Boxtel, vrijwilliger van De Dobbertjes. ,,We kunnen extra hulp dus goed gebruiken. Dat is nog niet zo simpel.”

Er komt inderdaad veel kijken bij zo’n wekelijks uurtje zwemmen. Een groep van twintig vrijwilligers zorgt ervoor dat de zwemmers de aandacht krijgen, die ze verdienen. De één moet nog aan het water wennen, de ander heeft al een mooie slag. De Dobbertjes werken met vier baden, met ieder z’n eigen zwemniveau. ,,Er zit geen druk op”, aldus bestuurslid Ardie den Teuling. ,,We proberen ze zwemvaardigheid bij te brengen, dat ze zich kunnen redden in het water. Maar als dat er niet in zit, is het ook goed.” Een jongen springt ondertussen in het water. ,,Eerst huilde hij de hele tijd, was bang. En kijk nu!”

‘Soms last van prikkels’

Het is sowieso een gevarieerd gezelschap. De jongste zwemmer is 4, de oudste ruim 70 jaar. Ieder met zijn of haar eigen kwaliteiten. ,,De ene dag is ook de andere niet”, weet Van Boxtel. ,,De mensen hebben soms last van prikkels. Dat kan muziek of de watertemperatuur zijn. Daar moet je rekening mee houden.”

Daar ligt een belangrijke taak voor de vrijwilligers. Soms zijn het familieleden of vrienden van mensen met een beperking, anderen willen gewoon iets voor deze doelgroep betekenen. Van Boxtel hoort bij die laatste groep. ,,Er is vaak weinig voor deze mensen te doen”, stelt de Kaatsheuvelnaar. ,,Dit is een uitje waar sommigen echt naar uitkijken. Dat zien vrijwilligers ook. Ook zij blijven vaak jarenlang bij ons.”

Deze ochtend staan twee jonge vrijwilligers bij het bad, waar Corina Gruijthuijsen de eindverantwoordelijke is. Deze tieners zijn al jaren actief voor De Dobbertjes. Iedere zaterdagochtend zijn ze vroeg uit de veren. ,,We hopen dat meer jongeren hun voorbeeld volgen. Het is een lastig te bereiken groep. Vaak hebben ze een baantje of sporten. En dan komt dit er nog bij. Vroeger liepen leerlingen nog wel eens stage bij ons, maar scholen lijken daar vanaf gestapt.”

De dankbaarheid is enorm. Ze vliegen je soms spontaan om de nek, dat is prachtig

Toch zijn De Dobbertjes een blijvertje, een stichting met een lange geschiedenis. Haar verhaal begint al op 1 december 1973. Oudervereniging ‘Voor het zorgenkind’ nam het initiatief voor een zwemuurtje in het Olympiabad. Dat sloeg aan. Stichting Prisma, gespecialiseerd in gehandicaptenzorg, nam de activiteit later over. Na jarenlange ondersteuning stopte ze daar in 2012 mee. De Dobbertjes pasten in haar ogen niet meer bij haar kerntaken.

Maar het doek viel niet. Een groep fanatieke vrijwilligers besloot de schouders eronder te zetten, met stichting De Dobbertjes als resultaat. Na vijftig jaar is de ‘zwemclub’ nog springlevend. Maar hoe hou je zo'n initiatief overeind? Het is toch een hele operatie.

De meeste zwemmers komen met familie naar het zwembad, of met speciaal (deel)vervoer. Daar zitten de kosten voor de stichting dus niet echt in. Wel is er de huur van het zwembad. Ook willen De Dobbertjes meer zijn dan dat uurtje zwemmen. Zo houden ze samen speciale activiteiten, gaan dagjes weg en sporten op Dobbertjesdag. ,,Dat zorgt voor een bijzondere band.”

Hard zwoegen

Het blijft hard zwoegen om al het geld ieder jaar bij elkaar te krijgen. De Dobbertjes kunnen in ieder geval rekenen op trouwe sponsors. ,,Sommige bedrijven trek je makkelijker over de streep dan de ander”, weet Van Boxtel uit ervaring. Verder wordt het initiatief omarmd door de Rotary en lokale supermarkten met statiegeldacties.

De laatste jaren is er ook meer steun van gemeenten. De zwemmers komen uit de verre regio. Zo zijn er deelnemers uit gemeenten Waalwijk, Heusden, Loon op Zand, Altena, Den Bosch, Dongen, Geertruidenberg en Tilburg. ,,We krijgen een bijdrage per zwemmer. Alleen Tilburg doet niet mee, omdat het initiatief niet in die gemeente is. Dat is jammer. Het gaat hier niet om een bedrag van honderden euro’s.”

Het moet volgens Van Boxtel niet onderschat worden wat dat uurtje zwemmen voor de mensen betekent. ,,De dankbaarheid is enorm. Ze vliegen je soms spontaan om de nek, dat is prachtig.”

En zo houdt ook Ruud zijn zwemhobby al veertig jaar vol. En oefening baart kunst. ,,Ja, ik kan goed zwemmen”, stelt Ruud. ,,Soms met de bal of plank. Of ik dat leuk vind?”, klinkt het verbaasd. ,,Wat denk jij dan?”

De Dobbertjes oogsten koninklijke lof

WAALWIJK - De vrijwilligers van de Dobbers zorgen al een halve eeuw voor zwemplezier voor mensen met een beperking. En dat oogst koninklijke lof. Voorzitter José Collard kreeg zaterdag een koninklijke erepenning uitgereikt voor De Dobbertjes. Dat gebeurde tijdens de jubileumreceptie.

De stichting heeft trouwe vrijwilligers. Vier van hen kregen zaterdag een gemeentelijke erepenning. Zij zijn samen goed voor 123 jaar aan vrijwilligerswerk. Berit Smelt (34 jaar vrijwilliger bij De Dobbertjes), Cees Mans (27 jaar vrijwilliger), Guusje van Laarhoven (32 jaar vrijwilliger) en Ardie den Teuling (30 jaar vrijwilliger) kregen de erepenning. Ook deelnemer Ruud Klijn die al zo’n 40 jaar bij De Dobbertjes zwemt, ontving deze Waalwijkse onderscheiding.

De Dobbertjes staan met een jubileumboek stil bij hun mijlpaal. De oudste deelnemer Koos van Beijnen (70 jaar) en de jongste vrijwilliger Meike den Teuling (14 jaar) kregen de eerste exemplaren.

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Ongemakkelijk moment Poetin gefilmd**

De Telegraaf.nl

26 november 2023 zondag 11:39 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** VIDEO; FRONTPAGE; BUITENLAND; VIDEO/VNDG

**Length:** 38 words

**Body**

Geert Wilders is met zijn PVV de grootste geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen. In de buitenlandse media heeft Wilders de bijnaam ‘Nederlandse Trump’, maar hij is niet de enige politicus die vergeleken wordt met Donald Trump.

**Load-Date:** November 27, 2023

**End of Document**



**Tijdens de geboorte van Joshua gaat het helemaal mis: ‘Als je dat hoort, vergaat de wereld’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 10:30 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1033 words

**Byline:** Regien Klein Hegeman

**Body**

Freya Dictus en haar man Davy zijn de ouders van Joshua. Hun zoon komt in 2011 na een normale zwangerschap ter wereld. Tijdens de geboorte gaat het helemaal mis. Tien dagen later overlijdt hij. Er volgt een zware periode en veel verdriet. Wanneer Freya voor het eerst naar Wereldlichtjesdag gaat, vindt ze iets bijzonders. ,,Ik gun elke ouder die een kind heeft verloren zo’n moment.”

Elke dag, elk uur, elke minuut en elke seconde denkt Freya (48) aan haar zoon Joshua. Aan de zwangerschap die zo goed ging. Waarbij ze zich gelukkig en goed voelt. Met misschien een deukje tijdens de 20-wekenecho. Maar ook bij nader onderzoek lijkt alles prima in de buik. ,,Ook de geboorte kondigde zich op de natuurlijke weg aan. Tot we naar het ziekenhuis moesten. Joshua had in het vruchtwater gepoept.”

Met spoed naar operatiekamer

Ze gaan meteen naar het Deventer ziekenhuis. Daar wordt Freya aan de monitor gelegd. Daarop is te zien dat het helemaal niet goed gaat met de baby. Freya wordt met spoed naar de operatiekamer gebracht. Joshua komt met een keizersnede ter wereld. Hij ziet blauw en reageert niet zoals het zou moeten.

De kinderarts neemt hem meteen mee. ,,Ondertussen was ik op de recovery en probeerde een beetje te beseffen wat er nu precies was gebeurd.”

Dan krijgen ze van de kinderarts te horen dat het er niet goed uitziet. Helemaal niet zelfs. Joshua heeft zuurstofgebrek gehad, er zijn problemen met zijn hart en er wordt vermoed dat hij het syndroom van Down heeft. Hij moet meteen met de ambulance naar het WKZ in Utrecht. Freya en Davy gaan mee. De lichtblauwe wolk waar ze zich zo op hadden verheugd, is donker en zwart.

‘We wilden heel ver gaan’

Dramatisch, zo omschrijft Freya de tijd die volgt. Een week van onzekerheid, machteloosheid. Joshua moet vechten voor zijn leven. ,,Hij was gekoppeld aan allerlei slangetjes en pompjes, kreeg sondevoeding, was opgezwollen van de medicatie. Het medisch team deed er alles aan hem stabiel te houden. Zodat hij MRI-scans kon ondergaan.”

,,Naast hem lag een meisje - Rosa - van 26 weken oud”, vertelt ze. ,,Zo klein en broos. Je kon door haar handje heen kijken. Joshua was 41,5 week oud. Veel groter. Je zou denken dat hij het eerder zou overleven dan dat kleine meisje.”

De artsen vertelden dat hij nauwelijks kwaliteit van leven zou ervaren. Als je dat hoort, vergaat de wereld

Freya en Davy bleven zo veel als kon bij hem. Hem vasthouden kan niet. Helpen om zijn bedje te verschonen wel. Wanneer hij een week oud is, worden de MRI-scans gemaakt. ,,De artsen vertelden dat hij nauwelijks kwaliteit van leven zou ervaren. Als je dat hoort, vergaat de wereld. We hadden ons perspectief al bijgesteld, waren bereid heel ver te gaan om hem te behouden.”

Ze krijgen de scans te zien. Hoe het zou moeten zijn en hoe het er bij Joshua uitziet. Er is meer stuk dan heel. Ze zien het ook. Dan volgt een moeilijke beslissing. Ze moeten hun zoon laten gaan, het is beter de behandeling te stoppen. Dat is de verschrikkelijke realiteit.

,,Drie dagen zijn we nog samen geweest. Het verpleegkundige team heeft ons zo goed verzorgd en ondersteund. Hier word ik nog steeds heel emotioneel van. Ze hebben zonder dat we het wisten een afdruk gemaakt van zijn voet en hand. Ook een fotograaf van Stichting Make a Memory kwam langs. Zelf denk je daar niet aan. We zijn ze heel dankbaar.”

Afscheid en verdriet

Dan is de tijd om afscheid te nemen daar. Hij overlijdt op 3 juni 2011. ,,We hebben hem gewassen, aangekleed en in de Maxi Cosi gelegd. Zo zijn we samen naar huis gereden. Niet met een gezonde baby, maar met een overleden kind.”

Na de uitvaart moeten Freya en Davy het normale leven oppakken. Freya wil zo snel mogelijk aan het werk. ,,Dat leek me het beste. Maar dat ging voor geen meter. Het was een heel zware periode. Waarin je worstelt met dat moederlijke oergevoel. Niet te doen. Gek genoeg weet ik daar verder heel weinig van. Wel dat je wordt geleefd.”

Om het grote gemis wat te vergeten, net als de tijd waarin ze eigenlijk met een kinderwagen rond zou moeten lopen en trots hun pasgeboren kind willen showen, maken Freya en Davy een reis naar Amerika en Canada. Als stel vinden ze steun bij elkaar.

Ook ondergaat Freya EMDR-therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), voor mensen die last blijven houden na een schokkende ervaring. Het helpt haar beter te kunnen praten over wat haar is overkomen. ,,Ondertussen gaat het leven door en zijn er weinig momenten om even echt stil te staan bij dat mooie mensje, dat je niet zult zien opgroeien.”

Ander gevoel

,,Op Facebook zag ik iets over Wereldlichtjesdag. Overal ter wereld worden om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Zodat er een lint van licht over de wereld gaat. Dat maakte mij nieuwsgierig.”

Freya verdiept zich erin. Ook in Raalte is Wereldlichtjesdag. Ze besluit te gaan, het is 2017. ,,Er lag sneeuw. Davy had geen behoefte om te gaan. Ik ging alleen. Ellen Overweg heette iedereen welkom, er was muziek, je kon de naam doorgeven van je overleden kind en je kreeg een kaarsje.”

Die verbinding, herkenning, dat je verlies er mag zijn. Je voelt dat iedereen daar hetzelfde verdriet heeft

Tijdens die bijeenkomst krijgt Freya een goed gevoel, een gevoel dat ze iedereen gunt die een kind verloor. ,,Die verbinding, herkenning, dat je verlies er mag zijn. Je voelt dat iedereen daar hetzelfde verdriet heeft. Je hoeft met niemand te praten. Het samenzijn is een soort houvast. Met de sneeuw erbij was het bijna feeëriek.”

Ze ziet en merkt dat er genoeg ouders zijn die de stap om bij Wereldlichtjesdag aanwezig te zijn, groot vinden. Of niet weten dat het bestaat. Daarom vindt ze het belangrijk dit onderwerp meer bespreekbaar te maken. Maar ze begrijpt ook heel goed dat niet iedereen behoefte heeft aan de bijeenkomst.

,,Ik gun echt iedereen deze ervaring. Schroom niet en kom. Het is laagdrempelig en je hoeft niets. Moet je kijken hoe ik hier zit. Ik ben gelukkig. Zoals het leven nu is, is het goed. Samen met Davy en een zoon en dochter. En Joshua, die is in de buurt.”

Wereldlichtjesdag Raalte

Wereldlichtjesdag is wereldwijd en altijd op de 2e zondag in december. Belangstellenden zijn zondag 10 december welkom bij de Maathoeve aan de Witteveenseweg 23 in Heeten.

**Load-Date:** November 27, 2023

**End of Document**



**‘Mijn stiefbroer is irritant. Kunnen jullie helpen?’ Villa Pinedo is er voor kinderen die moeite hebben met de scheiding van hun ouders**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 11:30 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1031 words

**Byline:** Franka van der Rijt

**Body**

UTRECHT - Onder het motto ‘Leeg je hoofd, lucht je hart’ kunnen kinderen en jongvolwassenen via de site van Villa Pinedo al hun vragen en sores kwijt die verband houden met de scheiding van hun ouders. Daar wordt druk gebruik van gemaakt. Op het online forum staan duizenden vragen van jonge kinderen en pubers die de landelijke stichting om hulp vragen. Een korte bloemlezing:

Chris\* (10): ‘Mijn hoofd zit helemaal vol’

‘Ik moet eventjes wat kwijt. Mijn hoofd zit helemaal vol. Dat zat het altijd al, maar nu mijn ouders een half jaar gescheiden zijn, is het heel veel meer. Ik heb al weleens een berichtje geplaatst dat mijn hoofd vol zat. Ik heb twee reacties gekregen en ook een paar tips om mijn hoofd te legen. Maar niks werkt. Dus ik heb geen tips nodig. Ik weet niet wat ik wél hoop te krijgen voor reacties. Ik ben energieker dan andere kinderen, want ik heb ook adhd en add. Maar waar het echt allemaal anders gebeurt, is in mijn hoofd. Elke seconde schiet me wat te binnen. En ik kan het nou eenmaal niet goed verwerken. En dan raakt er een file. Ik weet niet hoe ik dit kan veranderen. Villa Pinedo, help me alsjeblieft.’

Reactie Villa Pinedo: Wat supergoed dat jij om hulp vraagt. Vervelend om te horen dat nog niks lijkt te werken. Om beter te begrijpen waar je last van hebt, heb ik nog wat vragen. Op welke momenten heb je last van dit gevoel? Raakt je hoofd vol van specifieke dingen of onderwerpen? Zijn er momenten op de dag dat je hier geen last van hebt? Ik zal het forum in de gaten houden!

Saar (13): ‘Ik wil bij mijn vader blijven’

‘Ik ging weer voor een weekend naar mijn moeder; toen ik daar was kreeg ik te horen dat er die avond mensen van de kinderbescherming zouden komen. Ik kreeg toen te horen dat ze het beter vonden als ik niet meer bij mijn vader ging wonen, maar bij mijn moeder. Ze gaan dat aan de rechter vragen. Toen voelde ik zo’n klap van emoties dat ik niet meer wist welke emoties het waren.

Ik wil helemaal niet bij mijn moeder wonen, want dan moet ik weer van school veranderen en voor de zoveelste keer verhuizen. Een maand daarvoor zeiden ze nog dat er geen zorgen waren bij mijn vader thuis. Dus ik snap het ook niet. Ik denk dat ze aan de kant staan van mijn moeder. Ik heb nu een kinderadvocaat aangevraagd, ik hoop dat ik die kan krijgen. Ik zou willen vragen aan mensen die gelovig zijn of ze voor mij en mijn broers kunnen bidden dat we bij mijn vader kunnen blijven.’

Reactie Villa Pinedo: Wat een ongelooflijk heftig verhaal! Eerlijk gezegd heb ik (gelukkig) nooit te maken gehad met de kinderbescherming. Ik kan me goed voorstellen dat je niet wilt verhuizen en niet van school wilt veranderen. Ik heb zelf op drie basisscholen gezeten en op de basisschool had ik al in zeven verschillende huizen een kamer gehad. Dat is veel en dat is niet leuk. Als het voor jou bij je vader goed voelt en als jij je daar veilig en fijn voelt, dan hoop ik van harte met je mee dat jullie daar mogen blijven wonen!!!

De rechter is verplicht om naar jou te luisteren en jouw mening mee te nemen in de beslissing. Dat zijn ze verplicht voor kinderen vanaf 12 jaar. Ik hoop dat dat jou misschien een beetje vertrouwen kan geven!

Isabel (14): ‘Wat gaat er allemaal gebeuren?’

‘Mijn ouders hebben dit weekend tegen mij verteld dat ze besloten hebben om te gaan scheiden. Ik heb geen idee wat er nou allemaal gaat gebeuren. Ik weet dat het voor iedereen een beetje anders is, maar toch vind ik het fijn om te weten welke ‘stappen’ er komen. Dus kan iemand mij alsjeblieft een beetje voorbereiden op wat er gaat gebeuren?’

Reactie Villa Pinedo: Wat jij nu meemaakt, herken ik heel goed. Weet dat het oké is om verdriet te hebben, of juist niet. Dat het niet gek is dat je veel vragen hebt en dat je mag balen van die onzekerheid. Wat er nu gebeurt is zeker niet jouw schuld. Ik vertel je graag iets over hoe de scheiding bij ons thuis verliep en wat mij toen heeft geholpen. Ik was toen 15 jaar. Mijn ouders konden niet meer goed door één deur, waardoor er thuis ontzettend veel spanning was. Herken je dat? Mijn ouders hadden veel rechtszaken en waren om en om bij ons thuis, totdat mijn vader een nieuw appartementje kreeg. Ik ging daar om de week naar toe.

In deze periode stond één ding centraal: ik moest enorm WENNEN. Wennen aan mijn nieuwe huis, wennen aan het missen van mijn ouders, wennen aan mijn vaders nieuwe vriendin, wennen aan het langer fietsen naar school, enzovoort… Er waren dus veel veranderingen.

Maar, lieve Isabel, na een tijd vol onrust viel alles wat meer op zijn plek. Er was minder gedoe, ik begon te wennen aan de nieuwe situatie en was eigenlijk best opgelucht dat de spanning eindelijk weg was. Natuurlijk voel ik mij nog steeds weleens verdrietig, dat is heel normaal, maar mettertijd krijgt alles steeds meer een plekje.

Hidde (9): ‘Mijn stiefbroer is irritant’

‘Mijn moeder heeft een vriendje, die is wel oké. Maar dat vriendje heeft een zoon. En die is echt heel irritant. Ik word om de week met hem opgescheept en dat is niet leuk. Kunnen jullie helpen?

Reactie Villa Pinedo: Ik had ook een stiefbroertje met wie ik samenwoonde als ik bij mijn moeder was. Die was heel anders dan ik. Ik kon me ook super ergeren. Het belangrijkste is om dit te bespreken met je moeder, maar ook met je stiefvader en uiteindelijk je stiefbroertje. Wat vind je vervelend? Als je dat zegt, kan er wat aan gedaan worden. Dat heb ik ook gedaan. Sommige dingen veranderden, hij paste zich wat aan. En sommige dingen bleven me irriteren, maar dat zal andersom ook weleens zijn. Jullie zijn twee verschillende mensen met andere gewoontes en manieren die ineens samen moeten leven, zelfs met je eigen broertje/zusje zou je irritaties hebben. Het belangrijkste is luisteren naar elkaar en proberen je aan te passen waar kan. En als dat niet kan, een fijn plekje voor jezelf zoeken/maken waar je je kan terugtrekken.

Vrijwilligers van Villa Pinedo proberen als ervaringsdeskundigen alle vragenstellers zo goed mogelijk de weg te wijzen, waarbij ze keer op keer benadrukken hoe moedig het is om aan te geven waar je als puber mee worstelt.

Naschrift: de namen van de kinderen zijn om privacyredenen gewijzigd. De reacties vanuit Villa Pinedo zijn zo nodig ingekort.

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Hoe het Amsterdamse H-Team de strijd met hiv aanging**

NRC.nl

november 26, 2023 3:00 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 1147 words

**Byline:** Menno Sedee

**Highlight:** Hoogleraar publieke gezondheid In Amsterdam is het aantal hiv-infecties met 95 procent gedaald. „Als we zo doorgaan, dan is het einde in zicht”, zegt Maria Prins.

**Body**

Het aantal hiv-diagnoses daalde maar niet in Amsterdam. Daarom kwamen zo’n tien jaar geleden hiv-onderzoekers, mensen uit de homogemeenschap en artsen bij elkaar in de hoofdstad. Wat konden ze nog doen? Ze bedachten een online campagne waarbij ze mannen opriepen die onbeschermde seks hadden gehad én koorts hadden – en dus mogelijk een acute hiv-infectie hadden opgelopen – zich te laten testen. Zij konden extra snel terecht bij de GGD, direct een uitslag en eventueel behandeling krijgen.

„Dat is uiteindelijk geïmplementeerd in alle Centra voor Seksuele Gezondheid in Nederland”, zegt Maria Prins, hoogleraar publieke gezondheid en epidemiologie van infectieziekten bij het Amsterdam UMC. Eerder dit jaar nam zij na ruim twintig jaar afscheid als hoofd infectieziekten bij de GGD Amsterdam.

Het Amsterdamse samenwerkingsverband, dat het H-TEAM werd genoemd, bleek een kraamkamer van dit soort innovaties. Het kenmerkt de Nederlandse hiv-bestrijding. Prins begon in 1992 bij de GGD Amsterdam. Ze focuste zich eerst op mensen die drugs gebruikten en hiv kregen via besmette naalden en spuiten. Nederland was het eerste land dat schone naalden en methadon verstrekte. Nu krijgt bijna niemand in Nederland nog hiv op deze manier.

Aan de vooravond van Wereldaidsdag (1 december)over de hiv-epidemie in Nederland. Opnieuw zijn ze gunstig: het aantal geschatte infecties in 2022 was 141, een daling van 85 procent sinds 2010. Toch zal dat voor sommigen tegenvallen: de stad Amsterdam had in september een daling van 95 procent bekendgemaakt.

Gevraagd naar waarom Amsterdam voorop loopt, begint Prins direct over het H-TEAM, maar ook over de politieke betrokkenheid in de stad. „Burgemeesters en wethouders gingen voor hiv echt op podia staan.” GGD Amsterdam begon vijf jaar eerder dan de landelijke overheid een studie met de verstrekking van hiv-preventiepil PrEP. De gemeente heeft eigen hiv-beleid: nul infecties in 2026. Prins noemt de Amsterdam Cohort Studies, waarin duizenden mannen worden gevolgd, al sinds het begin van de epidemie in de jaren tachtig. „Dat genereert een continue stroom belangrijke informatie. Ik heb grote bewondering voor de deelnemers die soms al bijna veertig jaar bloed afstaan en vragenlijsten invullen.”

Hoe vindt u dat het gaat met de hiv-aanpak in Nederland?

„Het gaat de goede kant op. Als we zo doorgaan, of misschien iets intensiever, dan is het einde in zicht.”

Welke aanknopingspunten zag u in de laatste cijfers voor wat er nog moet gebeuren?

„Je ziet dat jongeren er nog iets minder goed uitkomen, zij laten zich minder vaak testen en gebruiken minder PrEP. Hoe kun je hen benaderen op een manier die hen aanspreekt? Misschien zijn we te klassiek. In Nederland kon je lang niet jezelf testen voor hiv. Het was wettelijk verplicht een test onder begeleiding van een professional te doen. Nu zouden we vaker zelftesten kunnen uitdelen op plekken waar de community komt. Met corona zijn testen door brievenbussen gedaan of op markten meegegeven.

„Innovaties voor trans personen zijn ook belangrijk. We zagen hen te weinig bij de GGD. Nu houdt de GGD Amsterdam spreekuren in de Trans United Clinic.

„Er komen ook nog steeds mensen te laat in zorg. Ze zijn dan soms al ziek en kunnen hiv doorgeven. [Mensen met goed behandelde hiv kunnen het virus niet meer overdragen, red.] De totale groep mensen die niet weet dat ze hiv hebben wordt steeds kleiner, dus het wordt steeds lastiger om hen te lokaliseren en te motiveren om zich te laten testen. Het is een heel diverse groep, onder wie hetero vrouwen die een keer risicovol contact hebben gehad. Of mensen die niet weten dat ze risico hebben gelopen. Goede data blijven superbelangrijk. Dan weet je waar je op moet inzetten.

„Huisartsen kunnen een rol spelen, maar die hebben al een vol pakket. In Londen wordt iedereen die binnenkomt op de spoedeisende hulp getest op hiv, tenzij ze bezwaar hebben. Dat zouden we ook kunnen doen, maar dat kost natuurlijk wel geld.”

Wat is het grootste succes van de Nederlandse hiv-bestrijding?

„We hebben continu naar innovaties gezocht, in samenwerking met de community. Hormoontherapie is bijvoorbeeld superbelangrijk voor trans personen. Als je dat integreert met zorg voor seksuele gezondheid op één plek, zoals bij Trans United Clinic, dan is dat veel beter. Dat geldt ook voor sekswerkers: die hebben in Amsterdam één plek voor alle voorzieningen.

„Natuurlijk hebben we in Nederland goede randvoorwaarden, denk aan wetgeving en het zorgsysteem. Nederland gedoogt drugsgebruik, prostitutie is gereguleerd. Dat helpt tegen het stigma op het je laten testen. In Rusland stijgen de infecties nu onder de lhbti-gemeenschap, omdat die naar de rand van de samenleving worden geduwd.

„Ik maak me wel zorgen over Nederland. Over hoe de verkiezingen gaan uitpakken voor de hiv-preventie en -zorg. Ik weet niet of een rechts kabinet evenveel geld wil vrijmaken voor hiv-zorg of PrEP. Door de polarisatie is het ook niet makkelijker geworden voor lhbti’ers of mensen met een migratieachtergrond.”

Zou je PrEP een succes noemen?

„Het is een succesverhaal gebleken, maar de snelheid en de schaal hadden veel groter kunnen zijn. Het duurde eerst eindeloos voor we konden starten met de PrEP-studie in Amsterdam. En we kregen daarna nog een nationale pilot, terwijl we al wisten dat het werkte. De wachtlijsten waren afschuwelijk; in de nieuwe cijfers zie je dat mensen op de wachtlijst hiv hebben gekregen. Dat had niet gehoeven. Nu wordt PrEP volgend jaar, hartstikke mooi, maar je moet zelf je pillen betalen. Gaan er weer mensen buiten de boot vallen?”

Lees ook: Hiv-preventiepil breder beschikbaar in de zorg – eigen bijdrage wel hoger

Waar kwam die traagheid vandaan?

„Ik heb politiek leiderschap meer gezien op stadsniveau dan landelijk.”

Nederland wilde zeker weten of PrEP ook hier werkte.

„Dat is een beetje arrogant, toch? Alsof PrEP in Nederland niet kosteneffectief zou zijn, terwijl dat in zes andere landen al is aangetoond. Ik begrijp dat je in de gezondheidszorg keuzes moet maken. Maar preventie is zo belangrijk. Dat is uiteindelijk zo veel goedkoper.”

Hoe lang moet je nog miljoenen euro’s uittrekken om die laatste paar infecties op te sporen of te voorkomen?

„Terechte vraag. Het wordt steeds moeilijker om infecties te vinden, dus het kost in verhouding steeds meer geld. Je moet blijven kijken hoe je dat kosteneffectief kunt doen. Het gevaar bestaat wel dat als je het loslaat er weer epidemietjes ontstaan. Je kan niet stoppen. Daarnaast kan Nederland een voorbeeldrol spelen, andere landen inspireren, zo van: kijk, het kan echt.”

**Maria Prins** (1964) begon in 1992 als **onderzoeker bij de afdeling infectieziekten** van de GGD Amsterdam en werd in 1999 afdelingshoofd. Ze promoveerde aan de UvA. In 2010 werd ze benoemd tot hoogleraar publieke gezondheid, in het bijzonder epidemiologie van infectieziekten, aan het Amsterdam UMC, waar ze sinds 2006 een dag per week werkt.

**Load-Date:** November 27, 2023

**End of Document**



**Dit is hoe de eerste teams uit Enschede dit weekeinde speelden**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 04:26 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 2130 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Dit weekeinde werd weer gevoetbald door de clubs uit de gemeente Enschede. In dit artikel volgt een beknopte samenvatting van de diverse gespeelde wedstrijden door de eerste elftallen.

BSC Unisson 1 - LSV 1: 1-0

BSC Unisson won zondag de wedstrijd op Sportpark de Zweede en heeft vier opeenvolgende overwinningen in de 4e klasse. De uitspelende verliezer LSV lijdt nu vier opeenvolgende nederlagen. De wedstrijd eindigde in 1-0. Met deze wedstrijd telt BSC Unisson nu een reeks van vier wedstrijden zonder tegendoelpunten. Dit betekent dat BSC Unisson op de tweede plek staat met 21 punten en dat LSV op de tiende positie staat met 8 punten. BSC Unisson heeft één wedstrijd minder gespeeld dan LSV. In de laatste vijf wedstrijden heeft BSC Unisson vier overwinningen behaald en en één keer verloren, terwijl LSV één gelijkspel en vier nederlagen heeft. Dit was de derde overwinning met één doelpunt verschil van BSC Unisson dit seizoen. De nederlaag was ook voor LSV de vierde nederlaag met één doelpunt verschil. Op 3 december speelt BSC Unisson om 14.00 uur een uitwedstrijd tegen SV de Lutte op Sportpark De Stockakker. Die dag treft LSV in eigen huis VIOS B. op Sportpark 't Spolmink.

Rood Zwart 1 - UDI 1: 2-3

UDI 1 heeft weer eens gewonnen in de 4e klasse. De ploeg versloeg Rood Zwart 1 uit met 2-3 op Sportpark De Scheetheuvel. Het is de eerste zege na zeven nederlagen. Met 5 punten staat Rood Zwart op de dertiende plaats, terwijl UDI met 7 punten op de twaalfde plek staat. In de laatste vijf wedstrijden heeft Rood Zwart één overwinning behaald, één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl UDI één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen heeft. Dit was de tweede overwinning van UDI met één doelpunt verschil. UDI speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 3 december om 14.00 uur thuis tegen FC Eibergen op Sportpark Wesselerbrink Midden.

Achilles E 1 - EMOS 1: 2-0

Het is lang geleden dat EMOS 1 nog gewonnen heeft in de 5e klasse. De uitwedstrijd tegen Achilles E 1 heeft daar geen verandering in gebracht. Het duel op Sportpark CVV Achilles eindigde in 2-0 en daarmee heeft EMOS al zeven keer achter elkaar niet gewonnen. Op dit moment heeft Achilles E 20 punten en staat op de tweede plaats, terwijl EMOS met 4 punten op de elfde positie staat. EMOS heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Achilles E. In de laatste vijf wedstrijden heeft Achilles E drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl EMOS één gelijkspel en vier nederlagen heeft. De volgende wedstrijd, op zaterdag 2 december, speelt Achilles E om 15.00 uur uit tegen Almelo op Sportpark Ossenkoppelerhoek. EMOS zal het op dezelfde dag thuis opnemen tegen Sportclub Rijssen. De wedstrijd zal om 14.00 uur beginnen.

Rigtersbleek 1 - PH 1: 6-0

Rigtersbleek 1 behaalde een klinkende 6-0 zege tegen PH 1 op Sportpark Rigtersbleek in de 2e klasse zaterdag. Rigtersbleek staat nu op de achtste positie met 14 punten, terwijl PH de nummer 13 is met 4 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Rigtersbleek drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl PH één overwinning en vier nederlagen heeft. Rigtersbleek speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 2 december om 14.30 uur op bezoek bij VV Dieren op Sportpark Het Nieuwland.

VIOS B. 1 - Victoria '28 1: 6-0

Victoria '28 1 heeft een grote nederlaag geleden in de uitwedstrijd tegen VIOS B. 1 in de 4e klasse. De wedstrijd eindigde 6-0. Het was de negende wedstrijd achter elkaar voor Victoria '28 dat er niet gewonnen werd. VIOS B. staat na deze wedstrijd met 11 punten op de zevende positie, terwijl Victoria '28 de nummer 14 is met 4 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft VIOS B. één overwinning behaald, één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl Victoria '28 één gelijkspel en vier nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor Victoria '28 is Hengelo. De teams spelen tegen elkaar op zondag 3 december om 14.00 uur op Sportpark Wesselerbrink Zuid.

Hengelo 1 - De Tubanters 1897 1: 5-0

De uitwedstrijd tegen Hengelo 1 is er voor De Tubanters 1897 1 een geweest om gauw te vergeten. De Tubanters 1897 verloor met 5-0. Hengelo staat na deze wedstrijd met 14 punten op de zesde plaats, terwijl De Tubanters 1897 op de achtste positie staat met 10 punten. Hengelo heeft in de laatste vijf wedstrijden drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl De Tubanters 1897 drie overwinningen en twee nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor De Tubanters 1897 is Rood Zwart. De teams spelen tegen elkaar op zondag 3 december om 14.00 uur op Sportpark Diekman-Oost.

FC Suryoye-Mediterraneo 1 - Steenwijkerwold 1: 3-2

FC Suryoye-Mediterraneo 1 heeft drie keer gescoord tegen Steenwijkerwold 1 in de thuiswedstrijd in de 2e klasse op zondag. De wedstrijd eindigde in 3-2. Op dit moment heeft FC Suryoye-Mediterraneo 18 punten en staat op de vierde plaats, terwijl Steenwijkerwold met 6 punten op de negende positie staat. Steenwijkerwold heeft 3 wedstrijden minder gespeeld dan FC Suryoye-Mediterraneo. FC Suryoye-Mediterraneo heeft in de laatste vijf wedstrijden drie overwinningen behaald en twee keer verloren, terwijl Steenwijkerwold twee overwinningen en drie nederlagen heeft. Dit was de tweede overwinning met één doelpunt verschil van FC Suryoye-Mediterraneo dit seizoen. Op zondag 3 december om 14.00 uur speelt FC Suryoye-Mediterraneo bij VENO op Sportpark De Benten.

Langeveen 1 - FC 't Centrum 1: 1-2

FC 't Centrum 1 heeft twee keer gescoord tegen Langeveen 1 in de uitwedstrijd in de 5e klasse op zondag. De wedstrijd eindigde in 1-2. In de huidige stand heeft Langeveen 7 punten en staat op de negende plaats, terwijl FC 't Centrum met 12 punten op de zevende positie staat. FC 't Centrum heeft 2 wedstrijden minder gespeeld dan Langeveen. In de laatste vijf wedstrijden heeft Langeveen één keer gelijkgespeeld en vier keer verloren, terwijl FC 't Centrum vier overwinningen en één nederlaag heeft. Dit was de tweede overwinning van FC 't Centrum met één doelpunt verschil. Volgende tegenstander voor FC 't Centrum is Diepenheim. De teams spelen tegen elkaar op zondag 3 december om 14.00 uur op Sportpark FC 't Centrum.

Vogido 1 - SV de Lutte 1: 2-1

Vogido 1 is zondag met de winst aan de haal gegaan in de thuiswedstrijd tegen SV de Lutte 1. De wedstrijd in de 4e klasse eindigde in 2-1. Vogido heeft 19 punten en staat op de derde plaats, terwijl SV de Lutte met 16 punten de vijfde plek inneemt. In de laatste vijf wedstrijden heeft Vogido vier overwinningen behaald en één keer verloren, terwijl SV de Lutte twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Dit was de tweede overwinning met één doelpunt verschil van Vogido dit seizoen. Volgende tegenstander voor Vogido is Bentelo. De teams spelen tegen elkaar op zondag 3 december om 14.00 uur op Sportpark De Pol.

Juventa '12 1 - Avanti W. 1JM: 1-2

Avanti W. 1JM heeft zaterdag met 1-2 de uitwedstrijd tegen Juventa '12 1 in de 3e klasse gewonnen. Juventa '12 staat op de negende plaats met 8 punten. Avanti W. staat op de derde plek met 17 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Juventa '12 twee overwinningen behaald drie keer verloren, terwijl Avanti W. drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag heeft. Dit was de tweede overwinning van Avanti W. met één doelpunt verschil. Op zaterdag 2 december om 16.00 uur ontvangt Avanti W. Enter Vooruit op Sportpark Het Zoutendijk.

GVV Eilermark 1 - WVV'34 1: 0-1

GVV Eilermark 1 heeft thuis met minimaal verschil verloren van WVV'34 1 op Sportpark Eilermark. De 3e klasse-wedstrijd op zondag werd met 0-1 gewonnen door WVV'34. GVV Eilermark staat na deze wedstrijd op de twaalfde plaats met 6 punten, terwijl WVV'34 1 op de tweede plaats staat met 19 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft GVV Eilermark één overwinning behaald vier keer verloren, terwijl WVV'34 vier overwinningen en één nederlaag heeft. Dit was de vijfde nederlaag met één doelpunt verschil van GVV Eilermark dit seizoen. Op zondag 3 december om 14.00 uur speelt GVV Eilermark bij Wijhe '92 op Gemeentelijk Sportpark.

SP Teuge 1 - Drienerlo 1: 0-1

Drienerlo 1 heeft zaterdag de uitwedstrijd tegen SP Teuge 1 in de 4e klasse met 0-1 gewonnen. SP Teuge staat op de derde positie met 17 punten. Drienerlo staat op de zevende plaats met 11 punten. SP Teuge heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Drienerlo. In de laatste vijf wedstrijden heeft SP Teuge drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl Drienerlo twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Dit was de tweede overwinning van Drienerlo met één doelpunt verschil. Op zaterdag 2 december om 15.00 uur speelt Drienerlo een thuiswedstrijd tegen Apeldoornse Boys op Sportcentrum UT.

Sparta E. 1 - Stevo 1: 5-1

Zaterdag won Sparta E. 1 haar thuiswedstrijd tegen Stevo 1 in de 1e klasse. De wedstrijd eindigde in 5-1. Sparta E. staat nu op de vijfde plaats met 14 punten, terwijl Stevo op de twaalfde plek staat met 4 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Sparta E. drie overwinningen behaald en twee keer gelijkgespeeld, terwijl Stevo vijf nederlagen heeft. SVZW is zaterdag 2 december om 14.45 uur op Sportpark Het Lage Veld de volgende tegenstander voor Sparta E.

FC Aramea 1 - HSC '21 1: 1-3

FC Aramea 1 heeft de thuiswedstrijd tegen HSC '21 1 op zaterdag in de 5e klasse verloren. De wedstrijd eindigde in 1-3. FC Aramea staat na deze wedstrijd met 16 punten op de vijfde plaats, terwijl HSC '21 eerste staat met 25 punten. EFC PW 1885 is zaterdag 2 december om 14.30 uur op Sportpark Het Paviljoen EFC PW 1885 de volgende tegenstander voor FC Aramea.

Vosta 1 - La Première 1: 1-3

Vosta 1 is met 1-3 verslagen in haar thuiswedstrijd tegen La Première 1 in de 5e klasse-wedstrijd zondag. Vosta heeft 3 punten en staat op de twaalfde positie, terwijl La Première met 16 punten de vierde positie inneemt. La Première heeft 2 wedstrijden minder gespeeld dan Vosta. Vosta heeft in de laatste vijf wedstrijden één overwinning behaald vier keer verloren, terwijl La Première vier overwinningen en één gelijkspel heeft. Vosta speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 3 december om 14.00 uur op bezoek bij Manderveen op Kulturhus Manderveen.

Sportclub Rijssen 1 - EFC PW 1885 1: 3-1

EFC PW 1885 1 is met 3-1 verslagen in haar uitwedstrijd tegen Sportclub Rijssen 1 in de 5e klasse-wedstrijd zaterdag. In de huidige stand heeft Sportclub Rijssen 10 punten en staat op de zevende plaats, terwijl EFC PW 1885 met 3 punten op de twaalfde positie staat. EFC PW 1885 heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Sportclub Rijssen. In de laatste vijf wedstrijden heeft Sportclub Rijssen één overwinning behaald en vier keer verloren, terwijl EFC PW 1885 één overwinning en vier nederlagen heeft. FC Aramea is zaterdag 2 december om 14.30 uur op Sportpark Het Paviljoen EFC PW 1885 de volgende tegenstander voor EFC PW 1885.

Juliana '32 1 - GVV Eilermark 1: 2-2

Thuisploeg Juliana '32 1 en GVV Eilermark 1 hebben zaterdag beiden één punt overgehouden aan het duel in de 4e klasse dat op 2-2 eindigde. GVV Eilermark eindigde de wedstrijd met 10 spelers nadat één speler van het team van het veld werd gestuurd. Juliana '32 staat na deze wedstrijd eerste met 19 punten, terwijl GVV Eilermark 1 de nummer 4 is met 16 punten. Juliana '32 heeft in de laatste vijf wedstrijden drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl GVV Eilermark drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag heeft. Op zaterdag 2 december om 15.00 uur ontvangt GVV Eilermark Sportclub Deventer op Sportpark Eilermark.

Vogido VR1 - Bon Boys VR1: 2-2

Thuisploeg Vogido VR1 en Bon Boys VR1 hebben zaterdag beiden één punt overgehouden aan het duel in de 3e klasse dat op 2-2 eindigde. Dit betekent dat Vogido laatste staat met 5 punten en dat Bon Boys bovenaan staat met 14 punten. Vogido heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Bon Boys. In de laatste vijf wedstrijden heeft Vogido één overwinning behaald, twee keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl Bon Boys drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag heeft. Dit was het tweede gelijkspel van Vogido dit seizoen. FC Winterswijk is zaterdag 2 december om 14.15 uur op Sportpark Het Wooldrik de volgende tegenstander voor Vogido.

Uitgesteld

Voor de volgende wedstrijden zijn nog geen resultaten bekend omdat deze zijn uitgesteld: SC Enschede 1 - SVV '91 1 en DETO VR1 - Sparta E. VR1

Verwacht

De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld, de resultaten volgen nog: Phenix 1 - Buurse 1, Diepenheim 1 - TVV 1, Oranje Nassau VR2 - LSV VR1 en Avanti W. VR1 - Drienerlo VR1

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

**Load-Date:** November 28, 2023

**End of Document**



**Jazztrompettist Alistair Payne: ‘Trompet spelen voelt als mijn ademhaling’**

NRC.nl

november 26, 2023 11:19 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 1153 words

**Byline:** Amanda Kuyper

**Highlight:** De Schotse, in Amsterdam woonachtige trompettist Alistair Payne (28) verbindt op zijn debuutalbum jazz met spoken word van schrijver en activist Tongo Eisen-Martin. Ook Payne wil zijn trompet laten klinken als een stem.

**Body**

Lange noten, een ‘pratende’ toon. De trompet van de Schotse muzikant Alistair Payne (28) duikt binnen de nieuwe golf van Nederlandse jazz op in vele bands als het Sun-Mi Hong Kwintet, Tineke Postma Kwartet, Tijn Wybenga’s AM.OK en de Guy Salamon Group. Nu is er Payne’s eigen debuutalbum *Reflex, Live at the Bimhuis* , een registratie van een optreden van zijn band met de Amerikaanse dichter en activist, Tongo Eisen-Martin. In mei volgt het tweede, in de studio opgenomen, deel.

Jazz en poëzie of spoken word is met jazzdichter Gil Scott-Heron of, van eigen bodem, het tekstvuur van Jules Deelder op de jazz van saxofonist Benjamin Herman al lang een heel gelukkige combinatie. Het project van trompettist Alistair Payne startte vorig jaar met compositieopdracht voor Reflex, een concertserie van het Amsterdamse jazzpodium het Bimhuis waarin musici reageren op de tijdsgeest. De trompettist voelde zich zeer geïnspireerd door het werk van Tongo Eisen-Martin, die ook stadsdichter van San Francisco is.

„Ik moet toegeven dat ik nog niet zo lang geïnteresseerd ben in poëzie. Maar Tongo’s teksten raakten direct een snaar, ik las zijn boek *Heaven is All Goodbyes* in een nacht uit. Zo beeldend, zo krachtig. Hij nam me mee op een manier zoals muziek ook kan meevoeren, zijn teksten hebben een ritmische structuur die ik herken uit de hiphop. En hoewel je bij poëzie niet meteen alles begrijpt, en misschien nog eens moet herlezen, keek ik door zijn raam naar buiten naar zijn wereld. De manier waarop hij oproept tot verandering, hoe hij opstaat voor de rechten van zwarte mensen, bewonder ik zeer.

https://www.youtube.com/watch?v=8TSl0vhRSfk&amp;t=1865s

„Overdonderd was ik door zijn snelle reactie op mijn voorstel zijn teksten van muziek te voorzien. Tongo stuurde me direct vier voice-memos met teksten die ik kon gebruiken voor mijn composities. Ook reageerde hij meteen positief op mijn vraag hier te komen om samen te werken, hij was vol vertrouwen. Mooi hoe hij hier in Amsterdam zijn activisme in San Francisco rustig voortzette, zijn protestgroep kraakte ondertussen een leegstaande school. Hij moedigde hen aan via de laptop, haha. Onze werelden kunnen niet meer van elkaar verschillen, maar op muziek valt het samen.”

**Kaplaarzen**

„Ik groeide, met nog een oudere broer, op in het zuiden van Schotland nabij het dorpje Dumfries. Mijn vader is dierenarts, mijn moeder werkt in de zorg met jonge kinderen. Op zondagochtend ging bij ons *Channel 4* aan met klassieke koormuziek. In de auto lagen mijn vaders jazzcd’s van Miles Davis en Sinatra.

„Op mijn album dank ik mijn pianolerares. Ik kan haast niet uitleggen wat ze voor me betekent! Vanaf mijn zevende stak ik wekelijks op mijn kaplaarzen de velden over naar haar huis voor lessen, kopjes thee en huiselijke warmte. Groot was haar liefde voor klassieke muziek en ze kon niet genoeg benadrukken: oefenen, oefenen. En je diende de piano als je huisdier te behandelen. Wees er zacht voor. Ze was al op leeftijd maar later, toen mijn interesse in jazz toenam, nam ze voor mij speciaal les, zodat ze me daar ook iets over kon leren.”

**Rennen**

„Bij een open dag van de lokale bigband sprak de trompet me meteen aan. Omdat het een moeilijk instrument was, denk ik, al had ik van zaken als timbre nog geen besef, ik koos voor het volle geluid. Zeker toen ik er meteen geluid uit wist te krijgen. Ik herinner me de masterclass van de bekende Schotse pianist, docent en bigbandleider Richard Michael. Onze bigband werd tot dan met strakke hand geleid maar tot dusver had niemand ons iets bijgebracht over de taal van muziek. Of over de vrijheid ervan. Richard pakte het meteen heel anders aan: leg je instrument neer, we moesten rennen langs de rivieroever. Hij zong en klapte, en eenmaal terug liet hij ons luisteren naar jazzplaten. In latere privélessen liet hij me jazzsolo’s zingen – er kwam geen instrument aan te pas. Zijn enthousiasme gaf me een echte reden jazz te willen spelen.”

**Amsterdam**

„Jazz was in mijn geboortedorp een vreemd goed. Glasgow, een paar uur verder, had een levendige jazzscene en er was een muziekopleiding met jazz. Ik werd er aangenomen, en ook bij het Guildhall conservatorium in Londen. Maar ik ging er toch niet heen. Dat jaar werden de jaarlijkse studiekosten in Groot-Brittannië omhoog geschroefd naar het buitensporig hoge bedrag van 9.000 pond per jaar. Een haast Amerikaans systeem. Dat betekent bij het afstuderen een torenhoge schuld. Daar voelde ik zo’n verzet tegen. Educatie moet betaalbaar blijven, toch? Mijn vader googlede op andere muziekopleidingen en ik besloot auditie te doen voor Amsterdam.

„Mijn eerste jaar in Amsterdam: loodzwaar. Ik had veel aan muziektheorie in te halen, ik had nauwelijks kennis van composities of harmonie. Ook kreeg ik een embouchure-probleem. Kort gezegd kon ik niet lang blazen zonder pijn. Ik heb een totaal nieuwe blaasmethode aan moeten leren. Elke ochtend zat ik, nog voor de lessen begonnen, al uren op school lange, zachte tonen te blazen.”

**Muziekfamilie**

„Pas tegen het einde van mijn bachelor kreeg ik het gevoel dat ik daar thuishoorde. Zeker doordat ik er mijn muzikale familie vond, met muzikanten als bassist Fuensanta Méndez, gitarist Teis Semey, drummer Sun-Mi Hong en drummer Guy Salamon. Met onze totaal andere sociale en culturele achtergronden, van Mexico, Korea, tot Denemarken en Israël, is het ongelofelijk hoe we elkaar vinden in de muziek. Dat het stroomt is haast mystiek, zie ik zelfs als vrij nuchtere, agnostische Schot.

„Drumster Sun-Mi Hong en ik zijn nu acht jaar samen. In coronatijd namen we in onze studio als duo een album op. Enkel drums en trompet lijkt geen logische combinatie, maar dat is het voor ons wel. De sleutel ligt in het luisteren. Mijn lijnen vloeiden samen met haar drumpatronen. Geduldig bouw je dan op, je voelt vanzelf wat nodig is.”

**Trompet als stem**

„Ik heb mijn trompet nooit als een trompet willen laten klinken. Mijn docenten waren allemaal goede solisten in bigbands die hun sectie strak lieten klinken, één met de andere blazers. Maar ik voel me meer aangetrokken tot een vocaal aspect van de trompet. Ik wil zoals zangers als Joni Mitchell totale controle hebben over mijn toon en de vibrato. Een trompet als stem.

„Soms lukt het te spelen zonder na te denken, zonder na te denken over wat ik wil communiceren. Haast als een meditatie. Stress wegspelen is heerlijk. Dat je elke dag trompet moet spelen om je embouchure goed te houden, is zowel een zegen als een vloek. Als ik een week niet speel, kost het me twee weken om weer in vorm te komen, zo gevoelig zijn die spiertjes voor mij. Zeker in drukke periodes, rennend van repetitie naar optreden voelt trompet spelen als mijn ademhaling. En erna voel ik me heel veel beter.”

Het album

**Reflex: Live at the Bimhuis**

van Alistair Payne is net uit. Concerten: 26/11 TivoliVredenburg, Utrecht; 30/11 Bimhuis, Amsterdam; 2/12 De Doelen, Rotterdam; 7/12 Jazz International, Nijmegen. Info:

alistairpayne.com

**Load-Date:** November 27, 2023

**End of Document**



**Samen voor inclusiviteit: 'Mars voor Iedereen' in Groningen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 11:34 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 161 words

**Byline:** Redactie Groningen

**Body**

In Groningen vindt zondag om 13.00 uur een ‘Mars voor iedereen’ plaats. De organisatie benadrukt dat het niet gaat om een politieke demonstratie, maar een bijeenkomst. ‘Dit is een moment van verbinding en samen zijn.’ Tijdens de bijeenkomst zal er stil worden gestaan bij de verkiezingsuitslag van 22 november, waarbij de PVV de grootste partij van Nederland werd.

Het doel van de mars is om verbinding te creëren, samen te staan en te laten zien dat Nederland niemand achterlaat. Deelnemers aan de ‘Mars voor Iedereen’ zullen laten zien dat in Nederland iedereen er voor elkaar is, iedereen gelijk is en dat je jezelf mag zijn, ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt en wat je overtuigingen zijn.

Door de binnenstad

Het evenement wordt beschreven als een vreedzame ontmoeting voor inclusiviteit. De ‘Mars voor Iedereen’ wil laten zien dat elke persoon waardevol is, en daarom zal er op 26 november om 13.00 uur gezamenlijk een rondje door de binnenstad worden gelopen.

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Dolly Parton is doodsbang voor kunstmatige intelligentie: ‘Het is een wapen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 03:20 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 141 words

**Byline:** Showredactie

**Body**

Dolly Parton bestempelt kunstmatige intelligentie (AI) als een ‘wapen’. De countryzangeres vindt dat het gebruik van AI voor stemmen van overleden artiesten, zoals Elvis Presley, moet stoppen.

,,Ik ga geen AI overwegen voor iets wat menselijk is, omdat ik denk dat het een wapen is dat eng kan zijn”, zei ze tegen The Hollywood Reporter. ,,Ik denk dat het geweldig zal zijn voor een heleboel dingen, zoals de wetenschap en geneeskunde en vele dingen, maar niet om mensen te vervangen.” AI moet op de juiste manier worden gebruikt, vindt ze. ,,Maar niet om stemmen en geschreven tekst te vervangen.”

De zangeres (77) geeft toe dat het haar ‘doodsbang’ maakt. Parton wil dan ook niet dat haar stem wordt nagemaakt met AI als ze is overleden. ,,Het is niet alsof je opnieuw een persoon kunt maken. Dat wil ik niet. Ik wil gewoon een oeuvre achterlaten.”

**Load-Date:** November 25, 2023

**End of Document**



**Dit is hoe de eerste teams uit Oost Gelre dit weekeinde speelden**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 04:27 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 476 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Dit weekeinde werd weer gevoetbald door de clubs uit de gemeente Oost Gelre. In dit artikel volgt een beknopte samenvatting van de diverse gespeelde wedstrijden door de eerste elftallen.

Longa '30 VR1 - TVC '28 VR1: 1-3

Longa '30 VR1 is met 1-3 verslagen in haar thuiswedstrijd tegen TVC '28 VR1 in de 3e klasse-wedstrijd zondag. In de huidige stand heeft Longa '30 10 punten en staat op de zesde plaats, terwijl TVC '28 met 18 punten op de tweede positie staat. TVC '28 heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Longa '30. In de laatste vijf wedstrijden heeft Longa '30 twee overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl TVC '28 vier overwinningen en één nederlaag heeft. Volgende tegenstander voor Longa '30 is Sp. Neede. De teams spelen tegen elkaar op zondag 3 december om 13.15 uur in het Sportpark 't Haantje.

KSV 1 - SVBV 1: 0-2

KSV 1 heeft thuis 0-2 verloren van SVBV 1 in de 5e klasse. KSV heeft nu vier wedstrijden achter elkaar verloren. KSV staat op de tiende positie met 5 punten. SVBV staat op de derde plaats met 16 punten. KSV heeft twee wedstrijden minder gespeeld dan SVBV. KSV heeft in de laatste vijf wedstrijden één overwinning behaald vier keer verloren, terwijl SVBV twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Op zondag 3 december om 14.00 uur speelt KSV een uitwedstrijd tegen MEC op Sportpark Den Tappen.

Grol 1 - NEO 1: 2-5

Grol 1 heeft thuis met 2-5 verloren van NEO 1 in de 1e klasse. Grol heeft 10 punten en staat op de achtste plek, terwijl NEO met 15 punten de vierde plek inneemt. Grol heeft één wedstrijd minder gespeeld dan NEO. Grol heeft in de laatste vijf wedstrijden drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl NEO twee overwinningen, twee keer gelijkgespeeld en één nederlaag heeft. Op zondag 3 december om 14.00 uur speelt Grol bij FC Winterswijk op Sportpark Jaspers.

RKZVC 1 - FC Winterswijk 1: 1-1

RKZVC 1 en FC Winterswijk 1 hebben zondag de punten gedeeld in de 1e klasse. Het duel eindigde in 1-1. Dit betekent dat RKZVC op de elfde plek staat met 7 punten en dat FC Winterswijk de nummer 2 is met 17 punten. FC Winterswijk heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan RKZVC. In de laatste vijf wedstrijden heeft RKZVC één overwinning behaald, drie keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl FC Winterswijk drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag heeft. Dit was het vierde gelijkspel van RKZVC dit seizoen. RKZVC speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 3 december om 14.00 uur op bezoek bij Stevo op Sportpark De Peuverweide.

Verwacht

De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld, de resultaten volgen nog: HMC '17 1 - Ajax B 1

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Dit is hoe de eerste teams uit Twenterand dit weekeinde speelden**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 04:26 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 563 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Dit weekeinde werd weer gevoetbald door de clubs uit de gemeente Twenterand. In dit artikel volgt een beknopte samenvatting van de diverse gespeelde wedstrijden door de eerste elftallen.

SVV '56 1 - Sportlust Vroomshoop 1JM: 0-8

Sportlust Vroomshoop 1JM had geen medelijden met SVV '56 1 in de 5e klasse. Sportlust Vroomshoop maakte een ongelooflijk aantal van acht doelpunten en won het duel met 8-0. Op dit moment heeft SVV '56 3 punten en staat op de twaalfde plaats, terwijl Sportlust Vroomshoop met 16 punten op de vierde positie staat. In de laatste vijf wedstrijden heeft SVV '56 één overwinning behaald vier keer verloren, terwijl Sportlust Vroomshoop drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag heeft. Kampen is zaterdag 2 december om 14.30 uur op Sportpark De Bosrand de volgende tegenstander voor Sportlust Vroomshoop.

Vroomshoopse Boys 1 - Den Ham 1: 1-0

Den Ham 1 heeft zaterdag met één doelpunt verschil verloren in de uitwedstrijd tegen Vroomshoopse Boys 1. Het team werd met 0-1 verslagen in de 2e klasse. In alle zeven wedstrijden haalde Den Ham punten, maar nu leed de ploeg een nederlaag. Het was de vierde wedstrijd zonder overwinning op rij voor Den Ham. Vroomshoopse Boys staat op de vierde plek met 16 punten. Den Ham staat op de negende positie met 13 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Vroomshoopse Boys drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl Den Ham één overwinning, drie keer gelijkgespeeld en één nederlaag heeft. Beide teams spelen op zaterdag 2 december hun volgende competitiewedstrijd. Vroomshoopse Boys speelt om 17.30 uur op Sportpark De Noork uit tegen BWO. Den Ham neemt het om 14.30 uur thuis op tegen ATC '65 op Sportpark De Rohorst.

Den Ham VR1 - Hulzense Boys VR1: 4-0

Den Ham VR1 heeft Hulzense Boys VR1 met 4-0 verslagen in de 3e klasse op zaterdag. Den Ham staat na deze wedstrijd met 13 punten op de vierde plaats, terwijl Hulzense Boys de nummer 11 is met 4 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Den Ham vier overwinningen behaald en één keer verloren, terwijl Hulzense Boys één gelijkspel en vier nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor Den Ham is SVO Wierden. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 2 december om 14.30 uur op Sportpark Het Lage Veld.

Bruchterveld 1 - Voorwaarts V. 1: 2-2

Thuisploeg Bruchterveld 1 en Voorwaarts V. 1 hebben ieder een punt behaald in hun ontmoeting in de 4e klasse. Het duel eindigde in 2-2. Bruchterveld heeft 12 punten en staat op de negende positie, terwijl Voorwaarts V. met 10 punten de twaalfde plaats inneemt. In de laatste vijf wedstrijden heeft Bruchterveld twee overwinningen behaald, twee keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl Voorwaarts V. twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor Voorwaarts V. is SP Daarle. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 2 december om 14.30 uur op Sportpark 't Twistveen.

Uitgesteld

Voor de volgende wedstrijden zijn nog geen resultaten bekend omdat deze zijn uitgesteld: DETO VR1 - Sparta E. VR1

Verwacht

De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld, de resultaten volgen nog: Hulzense Boys 1 - DOS '37 1 en Den Ham VR2 - Vroomshoopse Boys VR1

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

**Load-Date:** November 28, 2023

**End of Document**



**Palestijnse mensenrechtenactivist Iyad El-Baghdadi: ‘Wij moeten een nieuwe taal vinden die ons verenigt’**

Trouw.nl

26 november 2023 zondag 07:43 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1575 words

**Byline:** Somajeh Ghaeminia

**Body**

De oorlog in Gaza raakt hem diep, maar de Palestijnse mensenrechtenactivist Iyad El-Baghdadi gelooft in een oplossing voor het Midden-Oosten. ‘Het is belangrijk gedreven te zijn door het verlangen een betere wereld te zien. Wraak is een slechte motivator.’

Voor de Palestijnse mensenrechtenactivist Iyad El-Baghdadi (46), die nu bijna tien jaar in Noorwegen woont, is het sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza moeilijk om goed voor zichzelf te zorgen. De oorlog beheerst heel zijn wezen, vertelt hij via een videoverbinding. Door te mediteren probeert hij zich staande te houden.

In de meditatie van vanochtend ging hij stuk voor stuk verschillende emoties langs. “Toen ik probeerde contact te maken met mijn verdriet, gebeurde er niets. Ik denk dat dit pas later kan, als we kunnen rouwen. In die fase zijn we nog niet. We zitten nog midden in het trauma. Aangekomen bij de emotie pijn, begon ik onmiddellijk te huilen. En toen ik bij woede was aangekomen, constateerde ik iets merkwaardigs.

“Het voelde als een soort energie. Het is als een nucleaire brandstof. Die kan zich opbouwen en ontploffen als een nucleaire bom, of het kan als een reactor functioneren, die je gelijkmatig voor een lange tijd van energie voorziet. Dat kan alleen als je het reguleert. Niet te veel woede toelaten, maar ook niet te weinig.”

Genocide

Op die energie komt El-Baghdadi, oprichter van mensenrechtenorganisatie Kawaakibi Foundation, nu de dagen door. Zijn ruim honderdvijftig duizend volgers op X informeert hij volhardend over de mensenrechtenschendingen in de Palestijnse gebieden. Hij stelt diepgeworteld racisme aan de orde en legt uit waarom er volgens hem een genocide aan de gang is in Gaza.

Het valt hem zwaar, zegt hij. “Ik weet dat deze situatie draait om humaniteit en moraliteit versus barbaarsheid. Ik weet dat dit geen raciaal gevecht is. Kijk maar naar al die verschillende mensen die naar vredesprotesten komen. In Londen zag je er progressieve joden, christenen, atheïsten, moslims, agnosten, etcetera. Van links tot rechts zegt iedereen: niet in mijn naam, staakt het vuren! Maar het is heel moeilijk om die steun voortdurend voor ogen te houden als je online telkens ontmenselijkt wordt omdat je Palestijn bent.”

El-Baghdadi komt uit een Palestijnse familie maar groeide op in de Verenigde Arabische Emiraten, die hem in 2014 vastzetten vanwege zijn kritiek op mensenrechtenschendingen. Via Maleisië kwam hij in Noorwegen, het land bood hem en zijn gezin asiel en bescherming. Hier ervaart hij geen racisme, integendeel.

“Vanaf het begin heeft Noorwegen Israëls optreden veroordeeld”, zegt El-Baghdadi. “Hier staan mensenrechten altijd voorop, voor iedereen. Ik kan in Oslo de straat opgaan en roepen: ik ben een Palestijn, geef me een knuffel. Dan zal ik heel veel mensen ontmoeten die me een omhelzing zullen geven. Dit is in meer landen zo.”

Maar in de wereld van X is dat anders. El-Baghdadi, die sinds de Arabische lente actief is op sociale media, ziet daar een diepgeworteld racisme jegens Palestijnen. Dat is in de Israelische samenleving genormaliseerd, zegt hij. En dat heeft volgens hem zijn oorsprong in het witte superioriteitsdenken dat Amerikanen in Israël hebben geïntroduceerd. “De bezetters op de Westbank zijn witte Amerikanen die zich daar hebben gevestigd.”

Hij geeft een voorbeeld: “Een Amerikaan twitterde dat Palestijnen een cultuur van de dood omarmen, en niet van het leven. Hij gelooft echt dat Palestijnen van de dood houden en dat het daarom niet te betreuren is dat ze sterven. We halen stukjes van onze geliefden onder het puin vandaan en deze gast, die met naam en toenaam op Twitter zit, denkt we dat verdienen en het leuk vinden.”

“Normaal ben ik heel geduldig met de mensen online, want ik wil ze informeren. Maar door de emotionele stress die ik nu ervaar, en de mate waarin we worden gedehumaniseerd, wordt dat steeds lastiger. Mijn schrijfwerk vordert niet omdat ik me slecht kan concentreren.”

Een versterkte echo

El-Baghdadi tweet ook over intergenerationele pijn. “Die voelt als een verkeerd gebruikte microfoon die steeds luider echoot en piept, zo hard dat je het moet uitzetten. Het raakt aan de eerste herinneringen die je hebt uit je vroege jeugd, wanneer je in de ogen van je ouders, ooms en tantes keek en hun pijn zag. Het is dezelfde pijn die ook je grootouders droegen. Precies die pijn voel je als je kijkt naar de beelden uit Gaza. Je voelt iedereens pijn tegelijkertijd.”

Zijn Joodse vrienden begrijpen die pijn het meest, zegt El-Baghdadi. “Zij zeggen: ik snap precies wat je voelt. Want wij leven met dezelfde angst voor uitroeiing, de angst voor haat. Ik weet op mijn beurt dat diezelfde pijn in hen werd geactiveerd op 7 oktober.”

Als we bang zijn, zegt hij, kunnen we twee wegen kiezen: het pad van liefde of het pad van angst. “Vanwege de westerse onvoorwaardelijke steun aan Israël, hoeft diens regering helaas niet een ander pad te overwegen dan het pad van angst. Er wordt gedacht: als we maar genoeg mensen doden, dan zullen we veilig zijn. Dat heeft nooit gewerkt. Ik snap niet waarom het niet doordringt.”

Elite

De term ‘het Westen’ moeten we overigens volgens El-Baghdadi preciezer duiden. “Als je in het westen woont weet je dat ‘het westen’ geen vast concept is. Er is hier veel diversiteit in ideeën. In de Oekraïne-oorlog stonden landen samen op tegen Rusland en lieten zien: wij zijn het westen. Maar in de oorlog in Gaza en Israël is ‘het Westen’ eigenlijk alleen Amerika met een stel bevriende staten. Het is een elite die ontzettend machtig is.”

Die elite is volledig losgeraakt van de rest van de wereld, zegt hij, en houdt het racisme in stand. “Antisemitisme heeft diepere roots in Europa dan in de rest van de wereld”, zegt El-Baghdadi. “Het feit dat de westerse machten Israël zo onvoorwaardelijk hebben gesteund, geeft politiek extremisme vrij spel in Israël. Dat is waarom rechts-extremisme en racisme in Israël kan bestaan. Ze zijn vrij te doen en te zeggen wat ze willen.

“Ik heb geen probleem met joden in religieuze zin. De profeten in mijn geloof, zijn dezelfde als die in het jodendom. Het waren niet onze voorouders die joden verjoegen en vermoorden. Het waren de Europese christenen die hadden besloten dat de joden hun Jezus hadden vermoord.

“En nu moeten wij hun zonden dragen. Dat is wat er aan de hand is. Zij hoeven hun eigen zonden niet te dragen. Ook hierachter gaat racisme schuil.”

Gedreven door liefde

Al klinkt de woede in zijn woorden door en ligt machteloosheid op de loer, El-Baghdadi blijft met zijn pen strijden voor een betere toekomst. “Ik doe dit nu twaalf jaar, ik heb veel overleefd. Ik heb bescherming gekregen van Noorwegen omdat ik door mijn activisme niet meer in het Midden-Oosten kon blijven. Het is belangrijk om gedreven te zijn door liefde en niet door haat. Gedreven zijn door het verlangen een betere wereld te zien. Wraak is een slechte motivator.”

Vrede is een of twee generaties van ons vandaan, denkt hij. “We zitten op een historisch kantelpunt in de geschiedenis. De steun voor de westerse elite brokkelt hard af. Ook bij de jongeren, die zich niet langer laten informeren door bevooroordeelde mainstream media maar zelf op zoek gaan naar informatie.

“De overgrote meerderheid van de wereldbevolking woont niet in westerse landen. Zij zien heel helder dat het Westen niet meer kan claimen de goede, morele wereldleider te zijn. Als het gaat om klimaat, migratie, vluchtelingen, economische groei, terrorisme: het Westen heeft de rest van de wereld nodig. En nu zeggen Amerika en diens vrienden tegen die hele wereld: ‘stik er maar in’.”

Volgens El-Baghdadi ligt de oplossing voor het Midden-Oosten in handen van zijn volk, de Palestijnen. “Ons leed verbindt veel mensen en volkeren, maar het heeft de Joodse mensen juist uit elkaar gedreven. Mensen in linkse kringen, die voor vrede strijden, noemen zichzelf politiek dakloos. Ook mensen in het midden zijn nu ideologische vluchtelingen. Waar moeten ze naartoe? Dit is nu aan ons, de Palestijnen. Wij moeten een nieuwe weg creëren: een nieuwe taal vinden die Joodse en Palestijnse stemmen verenigt. Gelijkwaardigheid tussen de rivier en de zee. Voor iedereen.”

Vanuit dit idee werkt hij aan een project, dat hij dit jaar nog wil lanceren. “We moeten niet onderhandelen over een politiek plan, maar een sterke beweging zien te vormen.”

Die beweging zou zich in zijn ogen moeten keren tegen het paradigma van een één- of twee-statenoplossing. “Want dit conflict gaat niet over de verdeling van een land, maar is een spiritueel gevecht”, zegt El-Baghdadi. “We moeten nadenken over gelijkwaardigheid, integratie, co-existentie.

“Het gaat een generatie kosten om dit door te voeren, omdat ik Joodse mensen nodig heb in mijn beweging. Het kost tijd om ervan overtuigd te raken dat we geen vijanden zijn, maar bondgenoten.”

Niet alleen ‘het heilige land’ voor de Joden en Palestijnen, maar de hele regio is hier bij gebaat, zegt El-Baghdadi. “Iran en Hamas houden elkaar in leven vanwege de geopolitieke belangen. We moeten uit die impasse. We kunnen onze mensen, onze volkeren niet steeds uit elkaar laten drijven. Iraans, Syrisch of Egyptisch bloed is net zo rood als Palestijns bloed. Ook dat mogen we niet vergeten.”

Lees ook:

Zo voer je een vredig gesprek over de Gaza-oorlog

Zit je met vrienden of familie aan tafel, begint iemand over het Gaza-conflict. Hoe praat je daarover? Twee filosofen geven tips voor een vredig gesprek over oorlog. ‘Doe het alleen als je er zelf wijzer van wilt worden.’

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Cupido schiet toch raak bij boer Haico en Ellen: ‘We stonden als tieners om elkaar heen te draaien’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 08:24 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1462 words

**Byline:** Dennis Jansen

**Body**

Boer Haico heeft tóch het liefdesgeluk gevonden. Nadat de citytrip in Boer zoekt Vrouw met Jasmijn in Denemarken toch niet was gelopen als gehoopt, zocht de melkveehouder contact met Ellen. ,,Als een stel tieners stonden we om elkaar heen te draaien.”

De liefde spat van het scherm. Ook via een zoomverbinding tonen ze afzonderlijk van elkaar stralende gezichten: Haico vanuit Denemarken en Ellen vanaf de zolderkamer bij haar vader in Friesland. ,,Kun je nagaan als we bij elkaar in de buurt zijn”, grijnst Ellen. ,,Ja, je kunt wel stellen dat we verliefd zijn”, glundert Haico. ,,Volgende week zien we elkaar weer. Dan ga ik een weekje naar Denemarken”, verheugt Ellen zich.

Tekst gaat verder onder de podcast AD BZV Café.

Dus toch. Lang hield Haico het spannend in Boer zoek Vrouw Europa, het programma waarin Nederlandse boeren die over de grens wonen de liefde proberen te vinden. Koos hij voor de jongere Jasmijn, of Ellen die met haar camper naar Denemarken was afgereisd en geen geheim maakte van haar gevoelens voor hem? Ze bleef gedesillusioneerd achter. Het werd Jasmijn, maar op de citytrip in Århus bleek Cupido niet meegereisd. Tot ongemak bij de kijkers en teleurstelling bij Haico.

,,Het mag duidelijk zijn dat de citytrip niet zo liep als we gehoopt hadden”, zegt hij. ,,Overigens was het niet zo triest als het er op televisie uitzag. Maar er waren zeker strubbelingen en het weer zat niet mee. Iedereen kon zien dat het niet klikte. Jasmijn is na de citytrip nog wel een week gebleven, maar eigenlijk zijn we er snel achtergekomen dat we niet bij elkaar passen. Overigens is het contact met Jasmijn nog steeds goed.”

De laatste opnames, de citytrip, de break, het was allemaal begin juli. Zowel Haico als Ellen beleefde daarna een zomer vol hartzeer. ,,Ik was heel verdrietig”, blikt Ellen terug. ,,Ik heb mijn reis weer opgepakt. Afleiding gezocht. Ik ben naar Duitsland gereden. Vrienden bezocht en ik ben daar ook gaan werken. Er waren die hele periode veel mensen die mij hoop wilden geven en tegen me zeiden: ‘Let maar op, je weet nooit...’ Maar daar kon ik niks mee. Ik moest door. En wat ik in een van die afleveringen ook tegen Haico zei: ‘Als ik het niet word, heb ik best tijd nodig om dat te verwerken.’ Nou, dat was ook zeker zo. Eigenlijk ben ik er, tot hij contact opnam, wel mee bezig geweest. En toen was ik er nóg niet klaar mee. Gelukkig niet.”

Moeilijk

Haico moest eveneens een en ander verwerken. Ook toen Boer zoekt Vrouw op de buis kwam, nu twee maanden geleden, hadden de twee nog geen contact. ,,Het was moeilijk om de uitzendingen terug te zien”, geeft Haico toe. ,,Dat deed me wel wat, ja. Maar ik zag ook de quotes van Ellen. Wat ze over mij gezegd had. Zo lief.”

Ellen merkte tijdens die eerste afleveringen dat haar gevoelens voor Haico niet verdwenen waren. ,,Ik dacht dat het over was, maar toen ik Haico in de eerste uitzending weer zag, wist ik: nee, zo ver is het nog lang niet.”

Haico: ,,Ellen bleef in mijn gedachten rondspoken. Ze zat niet voor niets bij mijn laatste twee favorieten, maar ik had haar natuurlijk ook teleurgesteld. Ik wilde haar niet nog meer pijn doen. Toch heb ik de stoute schoenen aangetrokken en haar een appje gestuurd.”

,,En toen stond mijn wereld voor de tweede keer op z’n kop”, bekent Ellen. ,,Ik wist niet wat er al die tijd gebeurd was. Ik was in de veronderstelling dat hij met Jasmijn was. Aan de ene kant voelde het meteen al heel vertrouwd. Aan de andere kant dacht ik: wat gebéúrt hier?”

Lees door onder de foto

Hoe het contact verliep? ,,We waren benieuwd naar elkaar. Begonnen te appen. Maar in no-time zaten we aan de telefoon en lang ook. Het was als vanouds. We zaten lekker te kletsen, te lachen en hadden zoiets van: ‘we moeten elkaar gewoon een keer zien’. Nog geen week later hadden we afgesproken.”

Hun eerste date, nu een maand geleden, was in het Duitse Cloppenburg. Haico: ,,Ellen had klimmen voorgesteld. Leek me heel leuk. Daarop ben ik naar Duitsland gereden”. In behoorlijk tempo, zo bleek afgelopen week. ,,Ik kreeg nét de bekeuring binnen.”

Ellen: ,,Je kan met zijn tweeën heel statisch aan een tafeltje gaan zitten en kletsen. Maar ik ben meer van het doen.” Was ze voorzichtig? ,,Heel even. Ik wilde niet weer spreekwoordelijk het deksel op de neus. Aan de andere kant: hij nam niet zomaar contact op. Ik weet nog wel dat we elkaar daar voor het eerst weer zagen. Keken we eerst of er geen camera’s stonden. Dat waren we zó gewend.”

Haico: ,,Klopt, je doet mee aan een programma en dat is zo anders met camera’s erbij. Je hebt ook veel korter de tijd om elkaar te leren kennen. Met Ellen voelde het meteen goed.”

Ellen: ,,Het was heel even aftasten, maar al gauw was het veel kletsen, lachen en elkaar uitdagen. Na het klimmen hebben we wat gedronken en gegeten. Uiteindelijk zijn we zeven uur samen geweest. En hebben we met knikkende knietjes afscheid genomen.”

Haico: ,,Ja, dat was wel een dingetje. Als een stel tieners stonden we om elkaar heen te draaien.” Ellen: ,,Het was zo’n bijzondere date. Ik had dat niet meer verwacht. Dat je meteen weer zo’n klik hebt.”

Grapje

Een dag later stond de reünie van Boer zoekt Vrouw op het programma. Die opnames nemen twee dagen in beslag. Ellen: ,,Haico was na onze date nog naar zijn vrienden in Nederland gereden en van daaruit de volgende dag naar de opnames van de reünie. Na die eerste opnamedag hadden we contact en hadden we het erover of ik niet nog langs kon komen, na de opnames, omdat we nu toch relatief dichtbij elkaar in de buurt waren. In eerste instantie een beetje als grapje, zo van: kan ik niet naar binnen glippen? Maar al snel zeiden we serieus tegen elkaar: laten we het gewoon vragen of het mag. Toen Haico dit al videobellend aan Yvon vroeg en ik haar op mijn scherm zag, nam zij het initiatief om te vragen of ik dan ook bij de opnames wilde zijn.”

Het is toch fijn om te zeggen: ik heb verkering?

Waar in de reünieaflevering nog enige voorzichtigheid werd betracht, draaien de twee er nu niet meer omheen: ze zijn een stel. De derde date was twee weken geleden, toen ze samen een paar dagen doorbrachten in Duitsland. ,,Jouw moeder had toch gevraagd of we nu écht samen waren?” vraagt Ellen via zoom aan Haico. Hij: ,,Ja, daarna kregen we het op de laatste avond over verkering. Of ze dat tegenwoordig nog zeggen, verkering. Nou ja... ja dus. En toen heb ik op die avond verkering gevraagd aan Ellen.”

Ellen zei ja en glundert nu nog. ,,Het is toch fijn om te zeggen: ik heb verkering? Ja, ik vind dat wel wat hebben.”

Ze spreken elkaar elke dag en binnenkort gaat Ellen een weekje naar Haico in Denemarken. ,,Daar kijken we allebei erg naar uit.”

Luister ook naar AD BZV Café, de podcast met tv-columniste Angela de Jong op ad.nl/podcasts, via Spotify of iTunes. Lees al het nieuws over Boer zoekt Vrouw in ons speciale dossier.

Anke van boer Piet ontdekte knobbel in borst

Opvallend was de komst van boer Piet uit Duitsland naar de reünie in Boer zoekt Vrouw: hij kwam aanvankelijk alleen. Uitgerekend hij die in het programma de eerste was die verliefd werd én Anke kuste. De twee leken verliefd bij de citytrip, maar een extra sprankeling bleef uit.

Op het moment dat Anke kort na de citytrip bij Piet een weekendje op bezoek zou gaan, sloeg het onheil toe. ,,Net voordat ik naar Piet zou gaan, ontdekte ik een knobbeltje in mijn borst”, vertelde Anke, die zich uiteindelijk toch aansloot bij de reünie. ,,Ik ben toen wel naar Piet gegaan, maar onbewust was ik toch bezig met ‘het zal toch niet?’”

Na dat weekend ging Anke ‘door de molen’ en werd ze met dramatisch nieuws geconfronteerd. ,,Ik heb meteen Piet gebeld en gezegd: ‘Dit is echt niet goed, ik heb borstkanker’”, aldus Anke, die benadrukt de ‘fijne vriendschap met Piet te koesteren’. ,,Ik vind het heel fijn dat we dit contact hebben. Het was een fantastische tijd. Ik had dit echt niet willen missen, en nu gaan we genezen.”

Drie van de vijf boeren, dan wel boerinnen vonden dit jaar de liefde in het programma. Naar de reünie in de Betuwe kwam boerin Claudia uit het Franse Normandië met Paul. Boer Richard (uit Slowakije) had Robin aan zijn zijde en Haico strikte uiteindelijk niet Jasmijn, maar toverde Ellen uit de hoge hoed.

Boerin Bernice, die achterbleef in Zweden omdat ze ziek was, had vorige week aangegeven geen van de twee overgebleven kandidaten (Johan en Ype Jacob) te kiezen om op citytrip te gaan. Ze zei via een zoomverbinding tegen Yvon Jaspers geleerd te hebben van dit avontuur. ,,Ik denk dat ik zelfverzekerder ben geworden.’’ Ze bekende ook haar zoektocht naar de liefde te vervolgen en de andere liefdesbrieven te gaan doorspitten. ,,Zien of er iets anders tussen zit.”

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast. Al onze podcasts vind je op ad.nl/podcasts.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment:

**Load-Date:** November 27, 2023

**End of Document**



**Dit is hoe de eerste teams uit Zutphen dit weekeinde speelden**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 04:27 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 608 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Dit weekeinde werd weer gevoetbald door de clubs uit de gemeente Zutphen. In dit artikel volgt een beknopte samenvatting van de diverse gespeelde wedstrijden door de eerste elftallen.

FC Zutphen 1 - VV Dieren 1: 3-0

FC Zutphen 1 heeft nu de leiding in de 2e klasse. De ploeg won de thuiswedstrijd tegen VV Dieren 1 bij Sportcomplex 't Meijerink zaterdag met 3-0. FC Zutphen heeft nu hetzelfde aantal punten als ATC '65 1. VV Dieren staat nu op de tiende plaats. FC Zutphen 1 scoorde na 5 minuten en zette zo de score op 1-0. Na 12 minuten bracht FC Zutphen 1 de stand op 2-0. FC Zutphen 1 benutte na 16 minuten een kans en bracht de score op 3-0. Dat betekent dat FC Zutphen al ninth wedstrijden ongeslagen is. In de laatste vijf wedstrijden heeft FC Zutphen drie overwinningen behaald en twee keer gelijkgespeeld, terwijl VV Dieren twee overwinningen en drie nederlagen heeft. Oranje Nassau is zaterdag 2 december om 15.00 uur bij Sportpark Ossenkoppelerhoek de volgende tegenstander voor FC Zutphen.

Spcl. Brummen 1 - Be Quick Z. 1: 2-3

Be Quick Z. 1 is de nieuwe koploper in de 3e klasse dankzij 2-3 winst in de uitwedstrijd tegen Spcl. Brummen 1. Be Quick Z. is één punt vrij van JVC Cuijk 1 aan de top van de ranglijst JVC Cuijk 1 heeft ook één wedstrijd in eigen hand. Spcl. Brummen staat op de vierde plaats. In de laatste vijf wedstrijden heeft Spcl. Brummen twee overwinningen behaald, twee keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl Be Quick Z. drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag heeft. Op zaterdag 2 december om 15.00 uur ontvangt Be Quick Z. ZZC'20 op Sportpark Zuidveen.

Colmschate '33 VR1 - FC Zutphen VR1: 0-1

FC Zutphen VR1 heeft zaterdag de uitwedstrijd tegen Colmschate '33 VR1 in de 3e klasse met 0-1 gewonnen. Colmschate '33 staat op de negende plaats met 7 punten. FC Zutphen is de nummer 6 met 10 punten. Colmschate '33 heeft één wedstrijd minder gespeeld dan FC Zutphen. In de laatste vijf wedstrijden heeft Colmschate '33 één overwinning behaald, één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl FC Zutphen drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag heeft. Dit was de tweede overwinning van FC Zutphen met één doelpunt verschil. Op zaterdag 9 december om 15.00 uur speelt FC Zutphen bij Ulftse Boys op Sportpark 't Oerseveld.

AZC 1 - Colmschate '33 1: 3-1

AZC 1 heeft Colmschate '33 1 met 3-1 verslagen in de 3e klasse op zondag. Op dit moment heeft AZC 22 punten en staat op de eerste plaats, terwijl Colmschate '33 met 10 punten op de negende positie staat. Colmschate '33 heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan AZC. AZC heeft in de laatste vijf wedstrijden drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl Colmschate '33 één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen heeft. AZC speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 3 december om 14.00 uur op bezoek bij Witkampers bij Sportpark Leussinkpark.

Warnsveldse Boys 1 - Beekbergen 1: 4-0

Warnsveldse Boys 1 heeft Beekbergen 1 met 4-0 verslagen in de 3e klasse op zondag. Warnsveldse Boys heeft 17 punten en staat op de derde plaats, terwijl Beekbergen met 9 punten de twaalfde plek inneemt. In de laatste vijf wedstrijden heeft Warnsveldse Boys vier overwinningen behaald en en één keer verloren, terwijl Beekbergen één overwinning, twee keer gelijkgespeeld en twee nederlagen heeft. Warnsveldse Boys speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 3 december om 14.00 uur op bezoek bij SP Lochem op Sportpark De Elze.

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

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**



**Wie kent ze nog? De vakantiehuisjes van Het Vennenbos**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 12:50 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1802 words

**Byline:** Frank van den Muijsenberg

**Body**

EINDHOVEN/HAPERT - Een kleuren-tv, leefkuil en terras met uitzicht op de natuur. De huisjes van Het Vennenbos in Hapert roepen bij veel 50-plussers herinneringen op aan onbezorgde jaren 70-vakanties. Jaap Bakema heeft ze ontworpen, net als woonwijk ’t Hool in Eindhoven. Over deze invloedrijke architect is pas een boek verschenen.

Wie kent ze niet? De vakantiehuizen met de grijze betonstenen op de parken van het voormalige Sporthuis Centrum. Klein, maar gezellig, inclusief de typische jaren 70-leefkuil en het uitzicht op water en bossen. Veel gezinnen reden vanaf begin jaren 70 met hun Fiatjes, Simca’s en Opeltjes naar parken als Het Vennenbos (Hapert), Het Meerdal (America) en De Lommerbergen (Reuver).

Alles bij de hand

Vader zette de auto op de parkeerplaats en daar bleef de wagen dan een hele week staan. Op de parken was (en is) alles bij de hand. De kinderen vermaakten zich in het subtropische zwembad, met optredens in de congreszaal en op de mini-golfbaan. Hun ouders lazen de krant op het terras en keken binnen kleuren-tv.

De eerste parken van Sporthuis Centrum (later Center Parcs) zijn ontworpen door het bekende architectenbureau Van den Broek en Bakema uit Rotterdam. Vennenbos-medewerker Paul Hartsuiker kent de geschiedenis van de huisjes van haver tot gort. Hij werkt sinds 1986 op het park: eerst als onderhoudsmonteur, sinds 2005 is hij hoofd technische dienst.

Overal vissteigertjes

,,De bungalows hadden de luxe die mensen thuis niet gewend waren”, kijkt hij terug. ,,Een open haard, mooie badkamer en een kleuren-tv. Dat had Bakema goed bekeken. Want wat hadden mensen die op een flatje in Rotterdam woonden nodig tijdens hun vakantie? Natuur en uitzicht op het water. Alle vennen in ons park heeft hij uitgetekend en laten graven. Overal waren vissteigertjes.”

De werkende mensen kregen in de jaren 60 meer tijd en geld. Ondernemer Piet Derksen had dat goed in de gaten. Hij opende in 1967 De Lommerbergen, het eerste park van Sporthuis Centrum. De eerste onderkomens leken op caravans en waren in de koude wintermaanden niet zo fijn. Hij vroeg Van den Broek en Bakema om comfortabele bungalows te ontwerpen. Geen vrijstaande huisjes, maar geschakelde vakantiewoningen. Want als je ze her en der in de bossen neer zou zetten, verpestte je juist de natuur en het uitzicht van de gasten.

Iedereen was hier op zichzelf, niet zoals in flatjes met balkons naast elkaar

,,Door alle bungalows te schakelen, hadden de gasten geen zicht op hun buren”, zegt Hartsuiker. ,,Iedereen was op zichzelf, niet zoals in flatjes met balkons naast elkaar. Muurtjes boden ook beschutting. Daardoor kon je niet bij elkaar naar binnen kijken.”

Op het zuiden

Alle terrassen liggen op het zuiden. Hartsuiker: ,,De huisjes hebben een grote pui, waardoor er veel zonlicht binnenkomt. Ramen zijn schuin geplaatst, dus de lichtval is optimaal. Dankzij de laaggeplaatste verwarmingen kon je zelfs vanaf de bank in de leefkuil naar buiten kijken.”

Ook in de wereld van 2023, waarin iedereen een auto heeft en op elektrische fietsen rondtoert, zijn er nog steeds parkgasten die kiezen voor het authentieke vakantiegevoel. Parkmanager Jeffrey Stultjens: ,,We hebben alles in huis: sport, winkels, entertainment. Dat is ook de reden waarom mensen nog steeds naar onze parken trekken. De woningen zijn ondertussen wel ingehaald door de accommodaties op alle nieuwe vakantieparken. Maar de sfeer hier trekt vandaag de dag nog steeds veel mensen.”

Lees verder onder de foto: huizen als een jas

Huizen in ’t Hool passen als een jas

Jonge ingenieurs van Philips werkten in de jaren 60 niet alleen aan technische uitvindingen. Ze lieten ook een complete Eindhovense woonwijk bouwen: ’t Hool. Het plan ontstond aan de koffietafel van het Natuurkundig Laboratorium (Natlab). De knappe koppen van Philips wilden niet wonen in de katholieke arbeiderswijken van de stad: buurten met een kerk in het midden en huizen eromheen.

Ze richtten hun eigen woningbouwstichting op: Huis en Wijk. De Philips-uitvinders wilden een buurt bouwen waarin mensen van alle rangen en standen zich thuis voelden. Een plek met meerdere soorten woningen voor kopers en huurders. Architect Jaap Bakema was enthousiast over hun plannen. Hij tekende een wijk met onder meer flats, huizen aan hofjes en patiowoningen. Groot, maar dankzij het vele groen ook knus.

Bewoners hadden veel invloed

’t Hool (vermoedelijk vernoemd naar een voormalige straat in Woensel) was rond 1972 helemaal klaar. ,,De wijk moest als een jas om de bewoners heen passen”, zegt Jan Vellekoop, een betrokken bewoner. ,,Uniek is dat de mensen die hier gingen wonen veel invloed hadden op de ontwikkeling van ’t Hool.”

Bakema luisterde goed. Dankzij de bouw van lage muurtjes, pergola’s en zelfs speciale betonplaatjes waarop bewoners hun boodschappen konden zetten, zorgde hij voor een prettige sfeer in de wijk.

Oude idealen

Van elkaar, voor elkaar: veel oude idealen van de Philips-ingenieurs leven nog steeds. De eigenaren van koopwoningen zijn samen verantwoordelijk voor het onderhoud van groenstroken in hun buurt. ,,Een bijzonder systeem in Nederland”, stelt Vellekoop, penningmeester van de Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen ’t Hool. ,,De bewoners betalen jaarlijks een bijdrage voor het bijhouden van de groene buffers.”

Vrijheid en gelijkheid waren belangrijk voor de initiatiefnemers van Philips en de architect. Ze streefden naar een mix van koop- en huurwoningen in de hele wijk. Voor het beheer van de huurhuizen had Huis en Wijk geen personeel. De gemeente Eindhoven benaderde twee externe corporaties, die waarschijnlijk hun eigen stratenplan bedachten. Zo kwam er alsnog een verdeling tussen huur en koop.

,,Bakema wilde dat verschillende groepen mensen bij elkaar zouden wonen”, legt Vellekoop uit. ,,Ik denk dat hij liever een mix had gezien en had gehoopt op meer samenwerking. Die was voorheen veel sterker. Hier op de hof zijn feesten geweest en musicals opgevoerd.”

Relatief veilige wijk

Ruim tien jaar geleden ontstonden problemen in ’t Hool. Groepen jongeren hingen rond en zorgden voor overlast, vooral bij de flats in het noordelijke deel. De gemeente kwam in actie met een plan voor ’t Hool en andere wijken, gericht op het individueel aanpakken van de daders. Nu is ’t Hool volgens Vellekoop een ‘relatief veilige wijk’. Hij prijst het gevoel van geborgenheid, precies zoals Bakema dat voor ogen had. ,,Ik voel me echt thuis.”

We willen de bewoners ervan bewust maken dat ze in een bijzondere buurt wonen

De overheid plaatste ’t Hool in 2016 op de lijst van ‘Wederopbouwgebieden van nationaal belang’. ,,Met onze stichting willen we bewoners ervan bewust maken dat ze in een bijzondere buurt wonen”, zegt Vellekoop. Zijn ideaal: het inrichten van een museumwoning in de wijk. Dat zou een authentiek huis moeten zijn, waaraan sinds de bouw weinig of niets is veranderd. Wie weet wil de Hendrick de Keyser Stichting meewerken, oppert Vellekoop. De organisatie behoudt waardevolle huizen en hun interieur voor de toekomst.

Vellekoop: ,,We zijn bezig met een lijstje van woningen die hiervoor in aanmerking komen. We staan langzamerhand op het punt met de bewoners te gaan praten. Misschien kan er in de toekomst een student bouwkunde wonen. En die zou het huis dan bijvoorbeeld elke zaterdagmiddag open kunnen stellen voor bezoekers. Zo kun je het verhaal vertellen over de totstandkoming van ’t Hool.”

Lees verder onder de foto: de filosoof onder de architecten

Jaap Bakema, de filosoof onder de architecten

Een machowereld, bevolkt door jongens met gladde praatjes en snelle auto’s. De woorden ‘architectuur’ en ‘de bouw’ riepen bij schrijfster Annette Jansen clichébeelden op. Totdat ze zich verdiepte in het leven van architect Jaap Bakema (1914-1981). De geboren Groninger was geen macho, maar een filosoof. Iemand met hart voor de mensen, ruimte, geborgenheid en de natuur.

De auteur is antropologe en werkt voor humanitaire organisaties in conflictgebieden buiten Europa. ,,Het gaat vaak om de vraag: hoe bouw je op de puinhopen van een oorlog weer een samenleving op? De laatste jaren voelde ik dat situaties die ik kende in landen als Afghanistan en Pakistan, zich ook in Nederland voordeden. Zoals onderling wantrouwen, een wankel democratisch bestel en spanningen tussen groepen. Nederland richtte zich naar binnen, terwijl we hier altijd de armen openhielden voor iedereen die hier naartoe wilde komen.”

Bakema bouwde graag met beton, maar had ook oog voor de menselijke maat

Juist op dat moment stuitte ze op het leven en werk van Bakema. Hij legde, zeker na de Tweede Wereldoorlog, de bouwstenen voor een open samenleving met zijn ontwerpen voor wijken en gebouwen. Ze ging kijken in die buurten en bij die bouwwerken. Zo ook in de Eindhovense wijk ’t Hool in stadsdeel Woensel, naast het winkelcentrum. Beide ontworpen door het Rotterdamse bureau van Jo van den Broek en Jaap Bakema. Een typische ‘Bakema-wijk’: want hij en zijn geestverwanten bouwden graag met beton, maar hadden ook oog voor de menselijke maat.

Wonen onder een boom

Laagbouw vergelijk hij met het wonen onder een boom. Als je in een etageflat woonde, dan keek je juist tegen die boom aan”, zegt Jansen. ,,Hij vond het ook belangrijk dat je in hoogbouw zicht had op de hemel met de sterren en de ruimte. Maar alleen flats waren onvoldoende voor hem. In al zijn wijken zie je hoogbouw, middelhoge gebouwen en laagbouw om de keuzevrijheid te vergroten.”

De moderne architecten hadden niet alleen oog voor een mooie gevel. ,,Ze zetten zich zelfs af tegen bouwkundigen die bezig waren met neogotische gevels en trappenhuisjes. De buitenkant was dan wel mooi, maar de ruimtes daarachter vonden ze vreselijk. Zij ontwikkelden huizen met industriële materialen die goedkoop waren, zoals beton. En je had ongelooflijk veel mogelijkheden met de ruimtes.”

Toen ik in het huisje van Het Vennenbos zat, dacht ik: ik wil hier niet meer weg. Het is tijdloos en mooi

Niet alles was een succes: een plan voor een kolossaal project op de plek van het Binnenziekenhuis in het hart van de Eindhovense binnenstad (een gebouw van 400 meter lang en zeven tot tien verdiepingen hoog) werd na veel gedoe in 1974 door het Rijk afgeschoten.

Rugdekking

Geslaagder waren zijn ontwerpen voor vakantieparken van Sporthuis Centrum, waaronder Het Vennenbos in Hapert. Schrijfster Jansen huurde er een huisje. De vijver aan de voorkant was volgens haar ‘een levend schilderij’. Als ze aan de keukentafel plaatsnam, had ze juist een beschutte muur in de rug.

,,Ook een behoefte die mensen hebben. Je moet je veilig voelen en rugdekking hebben. Het leek mij allemaal kneuterig. Maar toen ik eenmaal in het huisje zat, dacht ik: wat zit ik hier lekker. Ik wil niet meer weg. Het is tijdloos en mooi.”

• Het boek Totale ruimte over architect Jaap Bakema, geschreven voor Annette Jansen, is verschenen bij Querido Fosfor. Prijs: 24,99 euro.

**Load-Date:** November 27, 2023

**End of Document**



**DSV vol ongeloof na twee tegengoals in blessuretijd, Heijen verslaat NEC in duel met twee penalty’s en rode kaart, Angolese Portugees duikt op bij SVS**

AD/Algemeen Dagblad.nl

26 november 2023 zondag 04:29 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1651 words

**Byline:** Redactie

**Body**

Er wordt deze zondag weer volop gevoetbald op de amateurvelden. Benieuwd naar alle uitslagen, doelpuntenmakers en andere bijzonderheden in het Land van Cuijk en Gennep? Scroll naar beneden.

EERSTE KLASSE F

Mierlo Hout-Volharding 3-0

Volharding maakt een pas op de plaats in de eerste klasse F. De Vierlingsbeekse voetbalclub ging hard onderuit bij Mierlo Hout (3-0), zag de concurrent uit Helmond passeren en de achterstand met koploper Susteren groeien tot vijf punten.

Voor Volharding kwam de kansloze nederlaag uit het niets. De ploeg van trainer Jan Pruijn had de voorgaande vier duels gewonnen. ,,Hoewel we de tweede helft best dominant waren, vind ik deze nederlaag terecht”, zei Pruijn. ,,En dat is ook niet erg. De afgelopen vijf duels controleerden wij, inclusief het bekerduel met SV Venray dus. Dat was nu voor rust anders. We hadden heel veel moeite om grip te krijgen op het goede, verzorgde en gevarieerde aanvalsspel van Mierlo Hout.”

Dat had ook te maken met de afwezigheid van Mark Blenckers en Rens ten Brinke, sterkhouders op het middenveld. Zo stonden Jens Bierstekers en Sam Janssen aan de aftrap als controleurs. ,,Dat zie ik als een klein excuus”, zei Pruijn. ,,Want na rust waren we met dezelfde spelers wel goed en draaiden we het spelbeeld. Het was wachten op de 1-1, toen de 2-0 viel.”

Jasper Lalisang zorgde voor die treffer. In de 29ste minuut had Chafik Mezziani de score geopend. ,,Je kan wel zien dat die jongens op hoger niveau hebben gespeeld. Zij brengen een bepaalde volwassenheid mee”, zei Pruijn. Bij Mierlo Hout speelde met Gregory Lammers ook nog een derde voormalig speler van VV Gemert mee, net zoveel als Volharding overigens: Bono Barten, Vincent Buijssen en Joop Daniëls kennen ook een verleden bij de derdedivisionist.

TWEEDE KLASSE E

Boekel Sport-SSS’18 3-0

Ook na de zevende speelronde staat SSS’18 nog puntloos onderaan in de tweede klasse E. De voetbalploeg uit Overloon verloor zondagmiddag met 3-0 bij lijstaanvoerder Boekel Sport.

Trainer Ron Spruit bleef positief. ,,We hebben best een aardige wedstijd gespeeld met weer een hoop wisselingen”, zei de Limburgse oefenmeester. ,,We kwamen snel op een 1-0 achterstand maar daarna hebben we de wedstrijd redelijk opgepakt. De organisatie hadden we daarna beter op orde en creëerden we een paar kleine kansen.”

De openingstreffer van Boekel Sport-speler Edward Schouten was al na 6 minuten, de 2-0 viel na een dik uur via Yanick Groenendaal. Sten Krol scoorde een kwartier voor tijd het laatste doelpunt voor de ploeg van trainer Michiel Jans (ex-Excellent en -Juliana Mill): 3-0. ,,We hebben hard en goed gewerkt maar te weinig om resultaat te boeken”, zo besloot Spruit.

DERDE KLASSE C

SV United-DSV 2-2

Coach Thijs Goossens kon er met zijn hoofd niet bij dat zijn DSV zondag punten verspeelde bij SV United in Wanssum. Het duel in 3C eindigde door twee tegengoals in blessuretijd in 2-2.

,,We stonden in minuut 92 nog met 0-2 voor”, besefte Goossens van de gasten uit Sint Anthonis. ,,Dit mag ons nóóit gebeuren. Het was na afloop in het kleedlokaal ook erg stil, op twee spelers na die hun emotie lieten gaan. En dat mag ook. Ik vind het ook nog steeds ongelooflijk.”

Na de 2-0 van Stijn van den Broek in de 85ste minuut dacht DSV de derde zege op rij binnen te hebben. Dacht, dus. Want nadat United profiteerde van een verkeerde inspeelpass van de keeper kreeg het elftal van Goossens de gelijkmaker om de oren uit een hoekschop. ,,Bij een 2-0 voorsprong zo vlak voor tijd moeten we die bal gewoon van het sportpark roeien”, vond Goossens.

Excellent-Panningen 1-2

Excellent leed voor de tweede keer in vier dagen een nipte nederlaag. Na het 3-2 verlies in de inhaalwedstrijd bij HVV Helmond van donderdag gaven de Oploonaren de winst uit handen tegen Panningen: 1-2. Roel Verberk had nog voor een 1-0 voorsprong bij rust gezorgd.

DERDE KLASSE D

Heijen-SC NEC 3-1

VV Heijen boekte de tweede overwinning van het seizoen in de derde klasse D. De Limburgers waren op eigen veld te sterk voor SC NEC: 3-1.

In het uitduel dat in Heijen plaatsvond omdat de profs van NEC ook thuis speelden, kregen beide ploegen een penalty. Heijen opende de score met een strafschop van Dirk Schonenberg. Nadat Ramon van de Ven de voorsprong had verdubbeld, benutte NEC’er Idi Duraku een pingel.

Mete Yilmaz van de Nijmeegse formatie kreeg na rust direct rood voor een charge op Tijn Wabeke, waarna invaller Max Willems de wedstrijd in het slot gooide.

Hapse Boys-Festilent 1-0

Hapse Boys boekte weer succes. Donderdag won de dorpsclub bij VV Heijen (0-3), zondag werd Festilent verslagen: 1-0. ,,We hebben in vier dagen de punten meer dan verdubbeld”, sprak trainer Willem Aarts gelukzalig.

Met dank aan Rens Thijssen heeft Hapse Boys nu elf punten in de derde klasse D. Hij scoorde in de eerste helft de winnende treffer. ,,De omstandigheden waren zwaar. Alweer. Net als tegen Heijen”, gaf Aarts aan. ,,Toen speelden we zeventig minuten met tien man, door de rode kaart van Job Kemperman. Dat was nu te merken.

We speelden een slechte wedstrijd en bovendien vielen er spelers geblesseerd uit. Daan Meijer al in de warming-up, zijn vervanger Niek Maas na een paar minuten, later in de wedstrijd Tom Meijer ook nog.”

EGS’20-Krayenhoff 0-1

Nog altijd heeft EGS’20 de koppositie in handen, en dat is best bijzonder. De fusievereniging uit Escharen, Grave en Velp ging namelijk onderuit tegen het Nijmeegse Krayenhoff: 0-1.

,,Of we van de roze wolk af zijn gedonderd? Ik zat er niet eens op en de spelers denk ik ook niet”, zei trainer Michel Kuijpers, die vorige week met zijn ploeg de eerste periodetitel won.

,,Tegen Krayenhoff speelden we het eerste kwartier ook goed, maar daarna hebben we door blessurebehandelingen een paar keer met tien man gespeeld. Dat brak ons op”, verwees Kuijpers na het enige doelpunt van de wedstrijd. ,,De tweede helft waren we heer en meester, maar de bal wilde er niet in.”

Zo ketste een schot van Thijn van Haren via de onderkant van de lat uit het doel.

Quick 1888-Vianen Vooruit 3-1

Vianen Vooruit verspeelde bij Quick 1888 razendsnel een voorsprong: 3-1 verlies. ,,We geven de wedstrijd in de eerste vijf minuten na rust weg”, verwees trainer Sjuul van der Heijden naar de gelijkmaker van de thuisploeg uit Nijmegen na tien seconden in de tweede helft en de 2-1 vlak erna.

Rik Renirie had de formatie uit Vianen voor de pauze nog op voorsprong gezet. Een tweede goal van hem werd vanwege buitenspel afgekeurd, een poging van Rik Willemsen werd van de lijn gehaald.

VIERDE KLASSE H

SES-Constantia 2-0

SES werpt zich op als de belangrijkste belager van SV Milsbeek in de titelrace van de vierde klasse H. Door de 2-0 thuisoverwinning op Constantia heeft de ploeg uit Langenboom op de ranglijst volledig bezit genomen van de tweede plaats.

De achterstand op koploper Milsbeek, dat won van MSH Maasduinen, blijft drie punten.

SES-coach Robert van Mierlo sprak na afloop van een dikverdiende zege. ,,Prima veldspel, solide organisatie en goede teamgeest.” Zijn ploeg creëerde voldoende kansen en gaf achterin weinig weg. Jeugdspeler Jens Verbeek en Han Rijkers (strafschop) vonden het net.

Collega Osama Arrogi van de gasten uit Wanroij vond dat zijn ploeg de openingstreffer had moeten maken en minimaal een gelijkspel had verdiend. ,,Als je je kansen niet afmaakt, doet de tegenstander dat wel.” Zijn ploeg ging nog op zoek naar de aansluitingstreffer, maar tevergeefs. ,,Je probeert echt van alles. We moeten leren van onze aanvallende fouten waardoor doelpunten uitblijven.”

Milsbeek-MSH Maasduinen 4-0

Milsbeek was halverwege het thuisduel met lage middenmoter MSH Maasduinen al zeker van de winst. Na een

3-0 ruststand werd het 4-0 voor de koploper. Trainer Halil Toprak gaf in de tweede helft verschillende (reserve)spelers de kans om minuten te maken. Matthijs Tuil en Wahid Rashidi scoorden beiden twee keer.

VIJFDE KLASSE D

SVS-BVV’27 0-4

SVS werd voor de thuiswedstrijd tegen BVV’27 uit Blitterswijck verrast door een bijzonder bezoek. José Pedro, een Angolese vluchteling die twintig jaar geleden in het dorp neerstreek en nog steeds topscorer is van de club, kwam over uit Portugal waar hij nu woont. Het hielp de Stevensbekenaren niet: 0-4 verlies.

,,Het was fantastisch dat José langs kwam, maar we konden hem niet bedanken met een zege. Daarvoor speelden we te slordig”, zei speler Thijmen Hegmans van SVS, met één punt hekkensluiter in de vijfde klasse D.

Siol-Oostrum 1-2

Bij Siol, dat op eigen veld met 1-2 verloor van Oostrum, verbeet keeper Niels Wolfraad een uur lang de pijn nadat hij bij de 0-1 verkeerd was neergekomen. Hij moest blijven staan omdat de Katwijkse ploeg geen reservekeeper had. Tot overmaat van ramp viel de 1-2 in de blessuretijd. ,,Maar daar kon Niels niets aan doen”, meldde coach Peter ten Haaf. ,,Hij heeft ons fantastisch geholpen.”

Voor Siol scoorde Djavano Amanupunnjo.

Toxandria-Elsendorp 2-1

Toxandria pakte drie punten in de thuiswedstrijd tegen Elsendorp: 2-1. Beide Rijkevoortse doelpunten vielen in de eerste helft. Tiego Gerrits en Melvin van Lankveld waren de makers. Captain Rens de Wit: ,,Ik ben blij met de overwinning, maar we hadden het ons makkelijker kunnen maken.”

Holthees Smakt-Resia 3-1

Holthees-Smakt had op eigen veld weinig te stellen met Resia, de uit Wellerlooi afkomstige nummer voorlaatst van het klassement: 3-1 winst. De doelpunten kwamen van Ruud Janssen, Giuseppe Miraglia en Ken Wijenberg. ,,We kregen veel meer kansen, maar benutten die niet. Daardoor bleef het te lang spannend”, vond Holthees-coach Patrick Wijnen.

VIJFDE KLASSE E

Irene-Gassel 3-0

Gassel kon in Gemonde de plaatselijke favoriet Irene een uur lang bijbenen, maar werd uiteindelijk geveld door een boomlange invaller. ,,Ik vond ons de eerste helft beter, maar we scoorden niet”, zei coach Hachemi Chahaibi van de hekkensluiter in de vijfde klasse E.

,,Toen brachten zij een speler van zeker 2.10 meter in het veld en die kopte ons naar de nederlaag. Wij hadden daar met onze jonge spelers niet van terug.”

**Load-Date:** November 27, 2023

**End of Document**



**Zorgen om snel groeiend toerisme op Curaçao: ’Dat eigene mag niet verloren gaan’; Stijgende prijzen raken lokale bevolking**

De Telegraaf.nl

26 november 2023 zondag 4:30 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; FRONTPAGE

**Length:** 1629 words

**Byline:** Koen Nederhof

**Body**

Meer dan een half miljoen toeristen. Curaçao slecht dit jaar een magische grens en groeit vrolijk verder. Na de pandemie werd de vakantieganger de kurk waar de economie op drijft. Maar tegelijk zijn er zorgen dat het eiland overspoeld wordt en de lokale bevolking het klatergoud misloopt.

Shanty Roosje zet de tafeltjes buiten in een smal straatje in hartje Willemstad. „Laat die toeristen maar komen. Hoe meer, hoe beter.” De Mojito’s Bar, waar ze werkt en waar ze volgens de knalgele letters op de gevel de beste mojito’s schenken én bijna 100 soorten rum aanbieden, verwacht weer een drukke middag en avond.

„Je moet dezer dagen in de horeca zijn als je veel geld wil verdienen. Je krijgt veel fooi”, vertelt ze. Ze spreekt Nederlands en Engels, een must, legt ze uit. Gelukkig zetten ze daar op school op in, want ’zonder die talen heb je een probleem bij het solliciteren’ nu het eiland vol inzet op toerisme als economische drijfveer. „Kijk maar rond, ze gooien oude gebouwen plat en zetten er hotels voor in de plaats.”

Concurrentiestrijd

De cijfers liegen niet. Voor de pandemie kwamen er rond de 450.000 toeristen naar het eiland, dit jaar 550.000. De groei zet zich volgend jaar door naar 600.000, is de verwachting van het Curaçao Tourist Board (CTB).

Dat ging niet zonder slag of stoot. Het afgelopen jaar ontspon zich vanuit Nederland een onvervalste concurrentiestrijd richting het eiland. Zowel qua capaciteit als prijs. Corendon kocht bij KLM 800 stoelen per week in om zijn gasten te vervoeren. De touroperator besloot een tweede hotel aan de noordwestkant van Willemstad te bouwen. The Rif verwelkomt op 15 december de eerste gasten. Op dit moment wordt nog koortsachtig gebouwd om die deadline te halen.

Lees verder onder de foto.

Corendon koos voor ’dan-doen-we-het-wel’

Om ook die vakantiegangers naar het eiland te vervoeren, wilde Corendon de deal met KLM uitbreiden. Dat plan klapte, zeggen betrokkenen. In plaats van dat er méér stoelen voor een iets hogere prijs beschikbaar kwamen, vroeg KLM ’fors’ meer voor de bestaande deal. Corendon koos voor de dan-doen-we-het-wel-zelf-methode. Vorige week vrijdag vertrok de eerste kist met 432 plaatsen aan boord. Vanaf medio december gaan vijfmaal per week Corendon-vliegtuigen op en neer.

Voor de eilanders voelt dat als een redding. KLM heeft het op het eiland verbruid, klinkt het regelmatig. De airline vroeg volgens minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling in 2020 of na de eerste lockdown het eiland zo snel mogelijk weer open kon, om de lucratieve route te vullen.

Ticketprijs explodeert

Toen corona naar de achtergrond verdween en Curaçao toerisme als herstelmotor voor de economie wilde inzetten, schaalde KLM plots af naar een niveau van een aantal jaar geleden. Onverbiddelijk ging er in zomer 2022 liefst 50 procent van de capaciteit af. De ticketprijs explodeerde. „KLM blijft voor ons een belangrijke partij. Maar wat denk je dat zoiets betekent? Dat is een klap voor onze economie”, zegt minister Cijntje. Bovendien werd het door de forse ticketprijs voor de eilanders lastig om een ticket naar Schiphol te boeken.

Lees verder onder de foto.

Onderwijl bleef TUI, de derde maatschappij die op Curaçao vliegt, een stabiele factor. De touroperator met resorts op het eiland vloog wél stug door, maar vulde niet de leemte. Al gaan er inmiddels sinds deze maand wel 14 vluchten per week. Dat waren er elf, eerder zelfs negen. Bovendien gaat ook TUI een extra resort bouwen, dat in 2026 af is.

Corendon zet de markt nu op scherp met zijn nieuwe directe lijn. Ook KLM is inmiddels weer vluchten aan het bijzetten in de drukke vakantieperiodes. Tel daarbij het gestaag groeiend aantal vakantiegangers uit landen als de VS, Canada, Brazilië en Colombia. Niet zo gek dat 2023 het jaar was dat Curaçao door de magische grens van een half miljoen toeristen brak – als je de cruiseschippassagiers niet meerekent.

Waterstofproject

„Toerisme is de snelste manier om de economie te stimuleren. Je investeert, mensen komen hierheen en laten geld achter. Vandaar dat we zo hebben ingezet op groei”, zegt CTB-voorman Muryad de Bruin. Cijntje vult aan dat het eiland ook andere plannen heeft. De bekende, maar vervallen raffinaderij op het eiland moet een basis worden voor een waterstofproject. Tegelijk zijn er plannen om de sector van financiële services uit te bouwen. Maar het toerisme moet de motor zijn om dat te doen.

Lees verder onder de foto.

En daarbij moet, zo vertellen Cijntje en De Bruin, Nederland niet de enige bron van vakantiegangers zijn. „We willen een groei die in balans is. Niet als een kip zonder kop, maar wel gestaag. Duurzaam, met de juiste kwaliteit van bezoekers en een goede mix aan nationaliteiten”, aldus Cijntje.

Dat is niet zonder reden, legt Corendon-baas Atilay Uslu uit. Hij woont tegenwoordig zelf de helft van de tijd op het eiland en weet dat de Nederlandse toeristen niet de grote geldmachine zijn. Amerikanen, Brazilianen en Colombianen geven meer uit aan en tijdens hun reis. „Maar Amerikanen huren minder vaak auto’s, gaan minder naar beachclubs en naar restaurants. Ze blijven meer in hun hotel. Nederlanders gaan eropuit. Voor het eiland is dat heel interessant.”

Maar door het groeiend aantal resorts, dreigen kleine spelers alsnog mis te grijpen, zeggen critici. De vraag is hoe het eiland zelf kan profiteren van de ontwikkeling. De grote toeristische partijen worden gerund door ’buitenlanders’. „Je merkt ook dat stagiairs die hier vanuit Nederland komen, een grotere kans op een baan hebben dan wij”, zegt serveerster Roosje van de Mojito’s Bar. En er is meer, zegt ze. „Doordat er zoveel toeristen komen, gaan de prijzen omhoog. Ook in de supermarkten. Voor ons als lokale bevolking wordt het steeds lastiger om het dagelijks leven te betalen.”

Lees verder onder de foto.

’Wel erg snel’

Ook Gerlinde Berckmoes maakt zich zorgen. De voorzitter van Casha, een koepel van kleine ondernemers uit de toeristische sector met 100 leden, is niet tegen groei, benadrukt ze. „Integendeel, dankzij de groei van de Noord-Amerikaanse markt komen er nu meer luchtvaartmaatschappijen vanuit Amerika naar hier. Dat is goed voor de balans. Bovendien zorgt de concurrentie voor lagere ticketprijzen.”

Maar nu zijn er 8500 kamers. De geplande groei van 4600 hotelkamers en een onbekend aantal kleinere projecten en accommodaties in twee jaar tijd is te veel volgens Casha. „Het gaat nu wel erg snel. Ik vraag me af of het eiland daar wel klaar voor is.”

Volgens Casha ontbreekt de infrastructuur om te groeien richting een miljoen toeristen, zowel op de luchthaven als op het land. De stroom valt bovendien nu al regelmatig uit in delen van het eiland.

Bovendien is het volgens de koepel de vraag of het genoeg personeel is. Er is nu al een tekort en een baan in de toeristische sector is niet aantrekkelijk genoeg. Cijntje herkent dat wel. „Mensen willen niet in het toerisme werken. ’We gaan niet dienen voor lage lonen’, hoor je dan. Het is aan ons om mensen mee te nemen in het feit dat er geld te verdienen is.”

Lees verder onder de foto.

Kleine ondernemers

Dat er geld te verdienen is, weten ook de grote vakantieboeren. Ketens bouwen volop en nemen andere resorts over. De kleine ondernemers vinden dat de grote resorts te veel macht krijgen en de kleine ondernemers weggedrukt zullen worden. Nu al merken duikscholen, boutiquehotels en beachclubs dat de klanten liever op de resorts blijven. „Duikscholen hebben 30 tot 40 procent van hun inkomsten verloren”, beweert ze. Anderen bestrijden die cijfers.

Touroperators doen hun best om zich van hun beste kant te laten zien. TUI installeert laadpalen en investeert in een plastic-recycling project. Bovendien werken opvallend veel locals op het grote kantoor op Curaçao. Bewust beleid, zo klinkt het. Corendon investeert onderwijl in groene energie, doneert etensafval aan een varkensboer en schenkt geld aan een lokaal park. Cijntje en De Bruin stimuleren grote resorts met klem om aandacht te besteden aan de lokale bevolking. „We pushen ze om lokaal in te kopen, of het nu gaat om levensmiddelen of de bouw.”

Lees verder onder de foto.

Maar de vrees dat het te snel gaat, leeft op het eiland, blijkt ook uit gesprekken met de lokale bevolking. Die hoopt dat de vervallen raffinaderij nog wat gaat betekenen. Dat moet anders, vindt Cijntje. De locals moeten toerisme gaan waarderen. Maar als dat niet lukt, heb je een probleem, legt Berckmoes uit. „Dan krijg je een anti-houding naar de toerist en gaat de toerist zich niet meer veilig voelen. En is er de kans dat de toeristen nog meer gaan kiezen voor een verblijf binnen de veilige muren van een resort en gaan de kleinere zaken ten onder. De manier waarop het nu gaat, zorgt ervoor dat je juist de bevolking tegen je krijgt”, waarschuwt ze.

Criminaliteit

De potentiële gevolgen? De prijzen op de stranden en aan de bar worden nu al door de locals ervaren als veel te duur in verhouding tot hun loon. Dit kan leiden tot meer ongenoegen, criminaliteit en onveiligheid, omschrijft Berckmoes. „Bovendien is snelle groei vooral voor de korte termijn. We willen niet op Aruba gaan lijken. Amerikanen komen juist hierheen, omdat ze iets eigens zoeken en dat op Aruba niet meer vinden. Dat eigene mag niet verloren gaan. Maar je ziet nu al dat de smoothie-tentjes langs de weg verdwijnen, omdat toeristen niet meer komen. Er zullen kleine accommodaties en ondernemers omvallen.”

„Maar een ondernemer moet zichzelf ook slim in de markt kunnen zetten”, verweert Cijntje. De minister vervolgt: „Curaçao is all-inclusive. Wat ik daarmee bedoel is dat het hele eiland te bezoeken is. Op Jamaica of Mexico is het gevaarlijk je resort te verlaten. Hier is het veilig, dus moedigen we toeristen aan: ga mee het hele eiland over. Dat is ook voor de grote resorts beter, scheelt hun weer drank en eten.”

**Graphic**

Image, Dit jaar kwamen er rond de 550.000 toeristen naar Curaçao. De groei zet volgend jaar door naar 600.000, is de verwachting., ANP / HH

**Load-Date:** November 26, 2023

**End of Document**