

# **Omwonenden balen van komst 580 asielzoekers in Dordt: ‘Voor anderen is het een ver-van-mijn-bedshow’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 04:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 652 words

**Byline:** Tesla van den Berg

**Body**

Ze weten van al de extra maatregelen voor de komst van zo'n 580 asielzoekers in Dordrecht maar voor de bewoners van de Wieldrechtse Zeedijk - die het dichtst bij het nog te bouwen azc wonen - komt er daarmee écht geen einde aan hun zorgen. Ik denk dat als er zo’n azc in Dubbeldam of Sterrenburg zou komen dat de halve stad er dan voor was gaan liggen.’’

Het asielzoekerscentrum in Dordrecht komt met de getekende overeenkomsten weer dichterbij. Ook deelde de gemeente wat ze van plan is als het gaat om zaken als het waarborgen van de veiligheid. Pendelbusjes van en naar de stad cameratoezicht extra toezicht het veiliger maken van wegen en de kruisig voor het azc (Heliotroopring-Aquamarijnweg) en meer.

Dijk blijft de snelste route

Inwoners van de Wieldrechtse Zeedijk - vlakbij de azc-locatie op het Distripark - kregen vorige week al een brief over de plannen. Richard van der Elst die met zijn huis bijna uitkijkt op het azc was dan ook niet verrast. Neemt niet weg dat het ‘meer dan een shock is’ allemaal. Het is fijn dat de gemeente aan veiligheid denkt maar het blijft een bijzonder iets. Straks 580 asielzoekers hier die dit dijkje constant zullen bewandelen... Dit is toch echt de snelste weg naar de stad en de supermarkt. Mijn zorgen zijn allesbehalve weggenomen.’’

Het is voor veel mensen nu een ver-van-mijn-bedshow

Hij denkt aan zijn vriendin en zijn dochter. Zij is volgend jaar als dat azc er staat vier jaar oud. Dat wij dan straks moeten zigzaggen tussen de boa's politie en asielzoekers...’’ De Dordtenaar heeft het gevoel dat veel stadsbewoners zich minder zorgen maken. Het komt hier bij ons om de hoek maar dat is voor veel mensen kilometers van huis. Ik denk dat als zo'n azc in Dubbeldam of Sterrenburg zou komen dat de halve stad er dan voor was gaan liggen. Het is voor veel mensen nu een ver-van-mijn-bedshow.’’

Een tegenstander van het helpen van vluchtelingen is hij niet. Als het er nou tweehonderd waren dan was de impact minder groot.’’ Die mening deelt zijn buurman Jan Barel ook. De gemeente denkt aan mogelijkheden om de asielzoekers via omwegen naar de stad te laten gaan maar via deze dijk ben je toch echt het snelst bij de dichtstbijzijnde supermarkt. Ik ben bang dat we ondergesneeuwd gaan worden; één op de tien mensen op deze dijk is straks nog Dordtenaar... Als er nou maximaal tweehonderd asielzoekers zouden komen dan zou er denk ik niemand bezwaar tegen hebben.’’

Ik heb er net als meerdere andere bewoners geen moeite mee om mensen te helpen die dat nodig hebben

Barel kwam een halve eeuw geleden aan de dijk wonen voor de rust. Inmiddels is het hier volgebouwd met XL-dozen bedrijven en windmolens. Ik vrees voor ons woongenot.’’ Hij maakt zich ook zorgen om het woonplezier van de nog te arriveren vluchtelingen. Ze zitten straks pal voor DHL die ook 's nachts druk bezig is en met vrachtwagens rondrijdt. Die mensen komen vaak uit gruwelijke omstandigheden maar het lijkt me voor hen ook niet aangenaam.’’

Bang voor tuig

Even verderop de dijk woont Richard Markesteijn die zelf als vrijwilliger met statushouders werkt. Ik zie hoe hard die mensen werken. Ze hebben twee of drie banen willen echt heel graag. Ik heb er net als meerdere andere bewoners geen moeite mee om mensen te helpen die dat nodig hebben. Het kan ook gezellig zijn. Maar 580 mensen.... Als ik dan kijk naar de slechte verhalen bij andere azc's. Ik ben niet bang voor de komst van een azc maar wel voor de grootte en voor het mogelijke tuig dat er tussen zit. Ze lopen hier zo de tuinen in...’’

De volgende stap is het aanvragen van een omgevingsvergunning. Daar kunnen de bewoners tegen protesteren. Van der Elst: Dat overweeg ik zeker ja. Dat is zo'n beetje ons laatste redmiddel.’’

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

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Het bedrijfsleven moet nu solidair met kwetsbare burger zijn**

Trouw.nl

11 oktober 2023 woensdag 09:36 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1080 words

**Byline:** Harry Hummels Tom van der Lubbe

**Body**

De nieuwe politieke focus op medemens en natuur is een goed begin. Maar er is meer nodig stellen Harry Hummels hoogleraar aan de School of Business and Economics van Maastricht University en Tom van der Lubbe medeoprichter en mede-eigenaar van Viisi een onafhankelijke organisatie voor hypotheekadvies.

De tijd van gratis bier voor bedrijven is voorbij. Waar sinds het eerste kabinet Lubbers bedrijven maximaal profiteerden van de financiële en ideologische steun door politiek en samenleving keert nu het tij. De samenleving ontwaakt uit haar neoliberale droom en neemt langzaam maar zeker de schade op.

De eerste herstelplannen staan in de steigers. Dit wordt duidelijk uit de voorstellen van het parlement – bij ontstentenis van een missionair kabinet – om de onderkant van de maatschappij te stutten. Maar dat is niet genoeg in een ontwikkeling naar een medemenselijke economie.

Buitenproportioneel

Uit neoliberale en bedrijfsmatige hoek kwam onmiddellijk protest alsof een nieuwe pandemie was uitgebroken. We maken de motor van onze economie kapot aldus

VNO/NCW voorzitter Thijssen. “Dat toevallig een paar grote bedrijven afgelopen jaar wat meer winst hebben gemaakt moet je niet misbruiken als argument voor heel onverstandige maatregelen. Daar worden we allemaal slechter van op de langere termijn.”

De verontwaardiging van de spreekbuis voor het grootbedrijf is buitenproportioneel selectief en onjuist. Berekeningen van het CBS uit september van dit jaar wijzen uit dat de operationele winsten van niet-financiële bedrijven in Nederland sinds 2020 alleen maar zijn gestegen. En wie bedenkt dat de arbeidsinkomensquote (het aandeel van de beloning van arbeid – werknemers en zelfstandigen – in het totale verdiende inkomen van Nederland) voor de marktsector in 2022 aldus het CBS 737 procent bedroeg – tegen 813 procent in 1995 – vraagt zich af waar ’s lands grootste lobbyclub het over heeft. Niks toevallig wat meer winst. De vergoeding voor aandeelhouders nam de afgelopen dertig jaar sterk toe. Daar komt een einde aan nu de Tweede Kamer in meerderheid een extra offer vraagt van werkgevers om werknemers met een minimuminkomen een waardig bestaan te bieden.

Niet voldoende reserves

Die stap moet worden bezien tegen de achtergrond van de sterk gestegen kosten van levensonderhoud. Zo berekende het CPB in juni 2022 dat de groep mensen die moet rondkomen van een inkomen op of net boven het sociaal minimum omvangrijker wordt. Hun kwetsbaarheid neemt toe omdat ze niet over voldoende reserves beschikken om financiële tegenvallers op te vangen. Ook het Nibud benadrukt dit al jaren. In het licht van deze ontwikkelingen is het niet meer dan gerechtvaardigd dat sterke schouders ook zware lasten dragen.

Interessant genoeg komt het initiatief hiertoe uit het zichzelf herontdekkende maatschappelijk midden. Niet alleen heeft het CDA de C in haar naam herontdekt ook anderen in het middenveld roepen vanuit moreel of religieus besef tot herwaardering van onze maatschappelijke ordening op. Omtzigt spreekt over een nieuw sociaal contract Van der Plas over ‘noaberschap’ en Bontebal over ‘samen’.

Voor hen blijft de economie een belangrijke aanjager van welvaart maar met meer oog voor het welzijn van kwetsbare bevolkingsgroepen. Dit midden bepleit de overgang van neoliberalisme naar wat wij aanduiden als deoliberalisme. Dat is een liberale economische ordening maar met een medemenselijke morele grondtoon. Begrippen als respect menselijke waardigheid meedoen in de samenleving luisteren naar de verdrukten en een appèl op de ‘diepe zakken’ staan hierin centraal.

Omgekeerde solidariteit

Toen Lubbers startte was de situatie omgekeerd. Het bedrijfsleven stond erg onder druk en het Akkoord van Wassenaar was een welkome koerswijziging. Werknemers maakten een gebaar door voor langere termijn hun looneisen te matigen. De tijd vraagt nu om omgekeerde solidariteit. Er moet een nieuw pact komen dat een verdere aantasting van het welzijn van medewerkers met de laagste inkomens voorkomt.

Naast een nieuw politiek contract is een nieuw economisch contract nodig. Vanzelfsprekend dient dat contract oog te hebben voor de draagkracht van het midden- en kleinbedrijf. Een geleidelijke voortgaande groei van het minimumloon dat het welzijn van de minst kapitaalkrachtigen waarborgt is dan ook gewenst. Filosoof John Rawls noemde dit het difference principle. Iedereen mag erop vooruitgaan maar vooral de minstbedeelden.

In het licht van de komende verkiezingen is een scherpere focus op medemenselijkheid vereist. Dat vraagt om aandacht voor de behoeften van kwetsbare mensen en de kwetsbare natuur. De verhoging van de minimumlonen met een extra 12 procent is een goede start net als het zwaarder belasten van eigen aandeleninkoop het geleidelijk afbouwen van fossiele brandstofsubsidies en de kosten van milieu- en natuurschade doorberekenen aan de vervuilers.

Medemenselijke klepel

Maar er is meer nodig. De aandacht voor medemensen en natuur moet politiek handen en voeten krijgen. De kille instrumentele benadering van het neoliberalisme moet zich omvormen tot een medemenselijke economische maatschappelijke en politieke ordening. Het politieke midden heeft de klok horen luiden maar is nog op zoek naar de medemenselijke klepel.

Heel concreet kan de politiek te rade gaan bij bedrijven zoals Auping Schijvens Corporate Fashion Rijk Zwaan Royal Lemkes Eosta Asito en Vebego. Zij luisteren naar hun stakeholders richten het bedrijfsbeleid op hun welzijn en leggen daarover verantwoording af. Multinationals en hun spreekbuizen over-schreeuwen hen in de oude economie. Er is behoefte aan een nieuw dominant geluid.

Harry Hummels is hoogleraar aan de School of Business and Economics van Maastricht University. Tom van der Lubbe is medeoprichter en mede-eigenaar van Viisi een onafhankelijke organisatie voor hypotheekadvies.

Lees ook:

Bontenbal hecht veel waarde aan oude CDA-begrippen maar de vergelijking met Balkenende en Van Agt ziet hij niet zo

Het CDA hoopt met een nieuwe lijsttrekker en een nieuw programma de noodlijdende partij weer te kunnen opbouwen. Onder de nieuwe voorman Henri Bontenbal is het nieuwe programma langs de meetlat gelegd van de oude CDA-kernbegrippen.

Bikker Omtzigt Timmermans en Stoffer: werk aan een sociaal-ecologische rechtsstaat

Het christelijk ‘groen denken’ is zover nu de politiek nog. Drs. Peter Siebe spreker van de Groene Kerken en een van de initiatiefnemers van het Christelijk-ecologisch Appèl spreekt van een verandering in de rechtsstaat.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**OBW scoort met snel uitverkocht Liemers Inside: Bas Nijhuis Edward Sturing en Jan Lammers te gast**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 09:55 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 370 words

**Byline:** Pim Roelofs

**Body**

Scheidsrechter Bas Nijhuis Vitesse-icoon Edward Sturing en De Graafschap-voetballer Jan Lammers zijn donderdag te gast bij Liemers Inside in Zevenaar. Als het aan initiatiefnemer OBW ligt krijgt het vlot uitverkochte evenement in 2024 een vervolg.

De voetbalclub had 225 kaarten beschikbaar voor Liemers Inside in de de Griethse Poort in Zevenaar en die waren vlot weg. Ik denk dat we meer kaarten hadden kunnen verkopen maar de vraag is of je dat moet willen. We willen een avond als Voetbal Inside en daar hoort een huiskamersfeer bij” vertelt OBW-voorzitter Chiel ter Heerdt.

Ter Heerdt heeft veel zin in het samenzijn met voetballiefhebbers uit Zevenaar en omgeving. Want we doen dit voor leden van OBW maar ook voor niet-leden. Iedereen is welkom en wellicht dat ander voetbalclubs in 2024 willen aanhaken qua organisatie. Want Bas Nijhuis komt niet voor niets” zegt Ter Heerdt met een glimlach.

Iedereen is welkom en wellicht dat ander voetbalclubs in 2024 willen aanhaken qua organisatie. Want Bas Nijhuis komt niet voor niets

De avond verloopt als een wedstrijd. Er is een warming up een eerste helft met een presentatie van Bas Nijhuis een rust voor een sanitaire stop en een tweede helft waarin gediscussieerd wordt onder leiding van tafelheer Han Gasseling. Ter Heerdt: Dat kan over van alles zijn maar ik denk dat Ajax gezien de actualiteit zeker aan bod komt. Maar niets moet het wordt een informele avond.”

Een relatief onbekende naam aan tafel is Iwan Geurts tot 2018 hoofd jeugdscouting bij De Graafschap en op dit moment coördinator van de O15 O16 en O16 bij PSV. In Zevenaar is Geurts echter een bekend gezicht: hij voetbalde jaren voor OBW en trainde de jeugd. Ook was hij lid van de technische commissie. Ik kom niet veel meer bij OBW maar kijk elke maandag nog even in de krant om te kijken wat de club gedaan heeft” zegt hij.

Ik kom niet veel meer bij OBW maar kijk elke maandag nog even in de krant om te kijken wat de club gedaan heeft

Geurts vindt het een eer aan een tafel te zitten met voetballers als Jan Lammers en Edward Sturing. Ik heb een blauwe maandag bij het eerste van OBW gevoetbald. Ik zat vooral op de bank. Ik had Piet Gesthuizen voor mij die was gewoon beter” is de Zevenaarder nuchter.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Baarle-Nassau zit in een penibele situatie, dus gaan vrijwel alle lokale belastingen omhoog**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 05:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 467 words

**Byline:** Henk Strikkers

**Body**

BAARLE-NASSAU - Er komt minder geld uit Den Haag, en dus wil het nieuwe college in Baarle-Nassau veel lokale belastingen verhogen. Er is volgend jaar wel geld voor een extra wethouder, waarschijnlijk één van het CDA.

Baarle-Nassau zit in financieel zwaar weer, en dat heeft een oorzaak: Den Haag. Daar werd dit jaar een streep gezet door de extra subsidie die de gemeente jarenlang kreeg vanwege de bijzondere enclavesituatie. Dat slaat een gat van ruim een half miljoen in de begroting.

Dat gat moet door de bewoners worden opgehoest, want de belastingen gaan fors omhoog. Eerder werd al bekend dat de onroerendezaakbelasting (ozb) fors omhoog gaat. Hoe hard die belasting zal stijgen maakt het college nog niet bekend, omdat nog niet zeker is hoe hard de huizenprijzen stijgen. B en W houden in ieder geval wel rekening met 28 procent meer inkomsten uit de ozb in 2024, in vergelijking met dit jaar.

Gemeubileerde

Die 28 procent is een veel terugkerend cijfer, want ook de reclamebelasting gaat volgend jaar met 28 procent omhoog. Datzelfde geldt voor de forensenbelasting (voor mensen die elders wonen maar een gemeubileerde woning in Baarle-Nassau hebben) en de precariobelasting (voor objecten in de openbare ruimte, zoals terrassen of reclameborden).

De toeristenbelasting maakt helemaal een klapper, die stijgt met maar liefst 51 procent van 1,31 naar 1,98 per persoon per nacht.

De komende twee jaar zit de begroting in rustig vaarwater, daarna dreigt weer een groot tekort

Al deze belastingverhogingen leiden ertoe dat een gemiddeld huishouden in Baarle-Nassau volgend jaar 927 euro aan lokale heffingen betaalt, tegenover 814 dit jaar. Dat is iets meer dan het gemiddelde in Noord-Brabant, maar iets minder dan vergelijkbare kleine gemeenten in Nederland.

Extra wethouder

Waar gaat al dat extra geld dan naartoe? In ieder geval naar het dichten van het tekort dat de stopgezette subsidie veroorzaakte. Daarnaast reserveert de gemeente 110.000 euro voor een extra wethouder. Dat zal waarschijnlijk iemand van CDA-huize zijn. Die partij onderhandelt op dit moment met Baarle! en de Vooruitstrevende Partij Baarle over toetreding tot het college.

Daarnaast moet er ruim twee ton meer worden overgemaakt naar de ABG-organisatie en houdt de gemeente wat extra geld achter de hand voor mogelijke prijsstijgingen.

Voor de komende twee jaar lijkt de begroting daarmee in rustig vaarwater te zitten, al zijn er nog twee grote projecten die spelen: de nieuwbouw van het cultuurcentrum en het kantoor voor de ABG-ambtenaren. Het zijn miljoenenprojecten waarover komend jaar beslissingen genomen moeten worden.

Bovendien dreigt het ‘ravijnjaar’ 2026, waarin de gemeentes minder geld krijgen uit Den Haag. Baarle-Nassau zou dan ruim een miljoen in het rood schieten.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de begroting.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Tunesië stort miljoenen aan coronasteun terug naar EU uit onvrede over migratiedeal**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 03:11 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 357 words

**Byline:** Buitenlandredactie

**Body**

Tunesië heeft 60 miljoen euro die het onlangs van de Europese Unie had gekregen teruggestort, zegt de Europese Commissie. Het Noord-Afrikaanse land is ontevreden over de afspraken met de EU over onder meer het remmen van illegale migratie naar Europa. Van die afspraken verwachtte de unie juist veel.

Het akkoord dat voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, premier Mark Rutte en zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni in juli met Tunesië sloten, staat al langer onder druk. Het moest nog worden uitgewerkt en uitgevoerd, maar dat verloopt heel moeizaam. De overeenkomst kreeg al felle kritiek uit vooral linkse hoek, maar ook voorstanders klinken steeds meer teleurgesteld over het oponthoud en de geringe opbrengst.

De Tunesische regering klaagt al langer dat de EU te weinig overmaakt. Brussel heeft ruim een miljard euro in het vooruitzicht gesteld, maar het leeuwendeel van dat bedrag staat in de wacht tot een meningsverschil tussen Tunesië en het Internationaal Monetair Fonds is opgelost. Na aanhoudend Tunesisch gemopper opperde verantwoordelijk Eurocommissaris Oliver Varhelyi vorige week dat het land het geld dan maar moest terugstorten.

Begrotingssteun

Het teruggestorte bedrag maakt strikt genomen geen deel uit van de afspraken die de ‘migratiedeaĺ’ of ‘Tunesiëdeal’ zijn gaan heten. Het gaat om begrotingssteun die al eerder is overeengekomen om Tunesië uit de coronacrisis te helpen. Maar de kwestie is niet los te zien van de onmin over het migratieakkoord, zegt een EU-bron.

De commissie gaat ondanks de Tunesische terugstorting door met werken aan de gemaakte afspraken met Tunesië, zegt een woordvoerder.

Ontbinden

D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt wil dat het akkoord tussen de Europese Unie en Tunesië wordt ontbonden. ,,Deze deal is tot nu toe een totale mislukking. Ik wil van de demissionair minister-president weten hoe het toch kan dat we op dit punt zijn beland.’’

Het Kamerlid wil van Rutte weten of hij er zelf nog vertrouwen in heeft. ,,Tunesië neemt het geld niet aan, weigert Europarlementariërs toegang tot het land en laat vluchtelingen aan hun lot over in de woestijn. Het is ongelofelijk”, zegt Podt.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**In Syrië had Qussai genoeg aan een knikje met het hoofd, nu moet hij wennen aan de Nederlandse directheid**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 11:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 792 words

**Byline:** Jacqueline van Ginneken

**Body**

Vluchtelingen die hoger opgeleid zijn, komen in Nederland vaak moeilijk aan een passende werkplek. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) helpt deze mensen bij het vinden van een baan. Zoals de van oorsprong Syrische fysiotherapeut Qussai Jbail (38), die zich nu omschoolt tot verpleegkundige in Nederland. ,,Die Nederlandse directheid is best wennen.’’

Toen hij nog maar kort in Nederland was, werkte hij een tijdlang in de bouw. Maar de 38-jarige wilde weer mensen helpen, zoals hij jarenlang deed in zijn thuisland Syrië. Hij werkte in het ziekenhuis als fysiotherapeut en op de spoedeisende hulp. En nu zit hij alweer in zijn tweede jaar van de deeltijdopleiding Verpleegkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Enorme cultuurverschillen

Het was best heel erg wennen in het begin, zegt hij. De cultuurverschillen zijn enorm. Om er maar eentje te noemen: ,,Nederlanders zijn heel direct. In onze Arabische cultuur denk je tien keer na voordat je iets zegt, want je wilt geen onenigheid. Je gebruikt ook meer lichaamstaal, bijvoorbeeld een knikje met je hoofd.”

Je denkt in de Arabische cultuur tien keer na voordat je iets zegt, want je wilt geen onenigheid. Je gebruikt meer je lichaamstaal, bijvoorbeeld een knikje met je hoofd

De HAN werkt samen met de stichting voor Vluchteling-Studenten UAF om statushouders te begeleiden en te ondersteunen bij het vinden van een baan in de zorg. Qussai Jbail is een van de negen deelnemers aan het eerste leerwerktraject in de Zorg, ze komen onder meer uit Syrië en Turkije. Vorig jaar november is een tweede groep van acht deelnemers gestart. Vluchtelingen die hoger opgeleid zijn, komen in Nederland vaak moeilijk aan een passende werkplek.

Op deze zonnige doordeweekse dag heeft Qussai weer les op de HAN in Nijmegen. Als kind al wilde hij met mensen werken, mensen helpen, vertelt hij. Dat kon hij als fysiotherapeut in Syrië, het land waar hij is geboren en getogen. Hij ontvluchtte de oorlog en sinds 2015 woont hij in Nederland.

Veel drempels te slechten

Drie dagen in de week werkt Qussai Jbail nu op een zorgafdeling van DrieGasthuizenGroep in Arnhem, de zorgkoepel is een van de partners van dit project. Eén dag in de week volgt hij de deeltijdopleiding Verpleegkunde aan de HAN en één dag is voor studie. Voordat hij aan de deeltijdopleiding Verpleegkunde kon beginnen, volgde hij het voorbereidend Leerwerktraject in de zorg. Dit traject is bedoeld om kennis op te doen over het Nederlandse zorgsysteem en over het vak van verpleegkundige. Dat traject heeft hem geholpen om een goede start met de opleiding Verpleegkunde te maken, zegt hij.

Met zijn alertheid op lichaamstaal heeft Qussai Jbail een sterke troef in handen. Want Qussai pikt snel signalen van cliënten op: is hij boos? Tevreden? Vindt hij dit niet leuk? Wat anderen soms niet lukt bij een cliënt, lukt Qussai wel. Omdat hij de emoties makkelijk oppikt en doorvraagt.

In Syrië is een arts een autoriteit. Maar hier vraagt de arts aan de patiënt: wat kan ik voor u doen?’ Dan denk ik: maar ú bent toch de autoriteit?

Goed kijken naar cliënten, goed luisteren, dat is het sterke punt van Qussai, zegt Astrid Hairwassers. Zij is docent verpleegkundige op de HAN en tijdens de vierjarige studie is zij ook de vaste begeleider van Qussai en andere studenten die in de zorg aan de slag zijn. Het zijn studenten die allemaal hoogopgeleid zijn in land van herkomst. ,,Door het leerwerktraject is er selectie gemaakt. Niet iedereen is geschikt voor dit vak”, zegt ze.

Er zijn veel drempels te slechten op het gebied van taal en cultuur. Communiceren met patiënten bijvoorbeeld. ,,In Syrië is een arts een autoriteit,” zegt Qussai. ,,Maar hier vraagt de arts aan de patiënt: wat kan ik voor u doen?’ Dan denk ik: maar ú bent toch de autoriteit. Dat moest ik echt leren.”

Qussai moest ook leren om niet álles te willen doen voor een cliënt. ,,Toen ik net met de studie begon, wilde ik bijvoorbeeld het gezicht van een cliënt wassen, terwijl die persoon dat heel goed zelf kon.”

Vragen over seksualiteit

Wat hij ook moest leren: vragen stellen aan patiënten over seksualiteit als onderdeel van een intake/behandelingsgesprek. Sommige ziektebeelden waren voor hem ook volstrekt nieuw. Dementie bijvoorbeeld, dat bestaat in Syrië officieel niet. Het is er natuurlijk wel, maar mensen met dementie worden binnenshuis gehouden, uit het zicht van de buitenwereld.

Inmiddels droomt Qussai al van een baan als verpleegkundige in het ziekenhuis of in de thuiszorg. Wonden verzorgen en andere verpleegkundige handelingen, werk waarin hij ook écht iets kan betekenen voor mensen.

Laatst nam hij afscheid van cliënten van een zorgafdeling waar hij maanden had gewerkt. Moeilijk moment. Qussai: ,,Daar werd ik erg emotioneel van - afscheid nemen is moeilijk.”

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Polderoplossing vlaggenkwestie stemt Vlaardingse Palestijnen tevreden: ‘We respecteren deze beslissing’**

De Volkskrant.nl

11 oktober 2023 woensdag 04:23 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 993 words

**Byline:** Abel Bormans

**Body**

De Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen, de grootste van Nederland, ziet de bombardementen op Gaza en de blokkade met lede ogen aan. Groot was de verontwaardiging toen de Vlaardingse burgemeester aankondigde om de Israëlische vlag te hijsen. ‘We voelden ons miskend.’

Onafgebroken staat de televisie aan in het rijtjeshuis van Ibrahim en Nawal Al-Baz in de wijk Holy-Noord in Vlaardingen. Zo dringen de Israëlische raketten, die nu elke dag neerdalen op Gaza, via Al Jazeera hun woonkamer binnen. Ze kunnen er amper naar kijken. Neven en nichten van hen wonen in Gaza en vrezen voor hun leven. Toch gaat de tv niet uit.

Enkele meters naast de televisie heeft het echtpaar een ‘Palestijnse hoek’ ingericht, met onder meer een goudgele shisha en allerhande borduurwerk. Nawal (63), die een zwarte hijab draagt, houdt een glazen potje omhoog met antracietkleurig zand: ‘Dit is aarde uit Deir Aban. Daar staat ons huis, in de buurt van Jeruzalem.’

Over de auteur

Abel Bormans is regioverslaggever van de Volkskrant in de provincie Zuid-Holland. Eerder was hij mediaverslaggever en een van de drie journalisten die schreven over de misstanden bij De Wereld Draait Door.

De grootschalige aanval die Hamas-strijders zaterdagochtend vanuit Gaza op Israël uitvoerde – met zevenhonderd doden en ruim tweeduizend gewonden tot gevolg – heeft het echtpaar ‘niet verbaasd’. Ibrahim (73): ‘Wij veroordelen mensenrechtenschendingen, van beide kanten.’ Maar, voegt Nawal toe: ‘Israël heeft een hele generatie Gazaanse jongeren hun perspectief ontnomen. Zij zijn opgegroeid met geweld, getraumatiseerd door het continue geluid van vliegtuigen en bommen. Dan kun je niets anders dan een uitbraak verwachten.’ Ibrahim – grijze ringbaard, wandelstok – knikt: ‘Een kat in het nauw maakt rare sprongen.’

Sleutelfiguren

Ibrahim en Nawal zetten zich sinds jaar en dag in voor de Palestijnse zaak. Ibrahim was ooit lid van de politieke partij Fatah, een beweging die in het verleden aanslagen pleegde, ook in het buitenland. Ibrahim werd in 1979 op een vliegveld in Parijs gearresteerd met explosieven op zak. Die had hij voor Palestijnse strijdgenoten in Duitsland meegenomen. Hij werd veroordeeld en zat vier maanden vast.

Daarna vertrok hij naar Nederland, waar hij het terrorisme afzwoer. Hij zette zich als maatschappelijk werker in voor migranten en tuigde verschillende pro-Palestijnse organisaties op. In 1991 werd zijn verblijfsvergunning alsnog ingetrokken, omdat de veiligheidsdiensten vermoedden dat hij banden onderhield met buitenlandse terreurcellen, gelieerd aan Fatah. Die vermoedens bleken ongegrond. Een nationale protestactie, waar ook GroenLinks en SP zich bij aansloten, leidde ertoe dat hij mocht blijven.

Elk jaar organiseren Ibrahim en Nawal De dag van het land in Vlaardingen, waarin ze aandacht vragen voor de onteigening van Palestijns grondgebied in Israël. Ze staan bekend als sleutelfiguren binnen de Palestijnse gemeenschap in de stad. Maandagavond kregen ze persoonlijk bericht van de woordvoerder van burgemeester Bert Wijbenga. Die ging de dag erna de Israëlische vlag hijsen op het stadhuis, hoorden ze tot hun verontwaardiging. ‘Vanwege de gewelddadige, onvergeeflijke terreuracties vanuit Hamas’, schreef de burgemeester op het sociale medium X. ‘Geen lichte beslissing’, aldus Wijbenga, aangezien Vlaardingen ‘de grootste Palestijnse gemeenschap van Nederland’ herbergt.

In 1963 meldden zo’n zestig jonge Palestijnse mannen zich in Vlaardingen om als gastarbeiders aan de slag te gaan bij de Rotterdamse Margarine Industrie (ROMI), gespecialiseerd in het verwerken van eetbare oliën en vetten. Langzaam breidde de Palestijnse gemeenschap zich uit. Naar schatting wonen er nu zo’n vijfduizend Palestijnse Nederlanders in de Zuid-Hollandse gemeente.

Ibrahim: ‘De keuze van de burgemeester om de Israëlische vlag te hijsen vonden wij een eenzijdige blik op dit conflict. We voelden ons, als grote Palestijnse gemeenschap, miskend – en dat is schadelijk voor onze identificatie met deze stad.’

Nawal: ‘We waren beledigd, boos en teleurgesteld. In Gaza zijn duizend mensen gedood en nog eens vijfduizend gewonden gevallen. Alsof dát niet telt.’

Polderoplossing

Ze drongen aan op een ontmoeting met Wijbenga, op dinsdagavond, vóórdat hij de vlag zou hijsen. Dat gesprek, waar nog tien andere Palestijnse Vlaardingers bij aanwezig waren, verliep ‘constructief’, zei de burgemeester naderhand. Hij veranderde van gedachten en koos voor een typische polderoplossing.

En dus werd woensdagmiddag om 12 uur ’s middags de Israëlische vlag, die slechts een half etmaal op het stadhuis had gewapperd, alweer naar beneden gehaald. In plaats daarvan hees een gemeenteambtenaar een vredesvlag. Even verderop, op het balkon van de werkkamer van de burgemeester, werden broederlijk een Israëlische en Palestijnse vlag naast elkaar gehangen.

Nawal, Ibrahim en zo’n tien andere Palestijnse Vlaardingers waren erbij. ‘Daar komt-ie’, riep Nawal opgetogen toen de gemeenteambtenaar met de Palestijnse vlag kwam aanlopen. Overal gingen telefoons de lucht in om de gebeurtenis te filmen.

‘Voor mij is de Israëlische vlag nog steeds een symbool van onderdrukking’, zegt Ibrahim. ‘Toch ben ik blij dat beide vlaggen nu naast elkaar hangen. Dat laat zien dat de burgemeester geen eenzijdige voorkeur uitspreekt. We respecteren zijn beslissing.’

Mensen moeten zich beter ‘in de oorsprong’ van het Israël-Palestina-conflict verdiepen, vindt Ibrahim. ‘Ik wil benadrukken dat wij geen enkel probleem hebben om met Joden samen te leven. Misschien denken sommige Nederlanders dat. Maar Joden waren in Palestina in de tijd van mijn vader de hoogste adviseurs. Ze werden gerespecteerd. Mijn vader was goed bevriend met Joden.’

Nu vraagt hij Nederlanders om ook hun hart te openen voor de Palestijnen. ‘In Gaza gebeuren nu verschrikkelijke dingen – en er gaan nog meer verschrikkelijke dingen gebeuren. Vrede in het Midden-Oosten kan alleen worden bereikt als Palestijnen óók volledige rechten krijgen.’

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Reacties op probleemstudenten geneeskunde: ‘Hoe moeilijk is het om een ongeschikte arts af te wijzen?’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 12:30 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 715 words

**Byline:** lezers

**Body**

‘Er zijn toch zat beroepen waar zware psychologische testen een voorwaarde zijn voor toelating?’ en ‘Natuurlijk bevindt Israël zich op een verschrikkelijke plek omgeven door ondemocratische landen met Palestijnen van wie ook de radicaalste elementen dik worden gesteund door schurkenlanden als Iran en die alleen Israëls vernietiging beogen’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van 12 oktober verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

Probleemstudenten | Er zijn genoeg beroepen met psychologische test

‘Geneeskunde wil van probleemststudenten af’(AD 11-10). Hoe moeilijk kan het zijn om een ongeschikte arts af te wijzen? Voer een verplicht te halen vak sociale vaardigheden in met een psychologische test. Er zijn toch zat beroepen waar zware psychologische testen een voorwaarde zijn voor toelating? Je kunt natuurlijk om ‘veilige mensen’ die totaal geen sociale vaardigheden hebben niet uit te sluiten van geneeskundige beroepen waarvoor geen contact nodig is vrijstellen van dat vak. Je moet dan die voorwaarde wel vroeg in de studie inbouwen.

Berend Moltmaker Berkel en Rodenrijs

Oorlog Israël-Hamas | Er valt beide kanten al jaren genoeg te verwijten

‘Hoe komt Hamas aan al die raketten?’ (AD 11-10). De terroristische inval van Hamas (want dit is geen oorlog) is het zoveelste dieptepunt in een conflict dat al lang opgelost had moeten zijn. Waarom ettert dit toch maar door? Natuurlijk bevindt Israël zich op een verschrikkelijke plek omgeven door ondemocratische landen met Palestijnen van wie ook de radicaalste elementen dik worden gesteund door schurkenlanden als Iran en die alleen Israëls vernietiging beogen. Maar ook Israël valt een hoop te verwijten. Het wordt zonder condities gesteund door de VS (als ‘51ste staat’ met 3-4 miljard dollar per jaar) dat ook systematisch resoluties van de Veiligheidsraad torpedeert die Israëls gedrag veroordelen. Iemand moet me ook eens uitleggen waarom Israël bovenop die militaire steun ook kernwapens mag hebben zodat Iran (en Saoedi-Arabië) die nu ook maken of willen. Dankzij die onvoorwaardelijke Amerikaanse steun kan Israël illegaal gebieden blijven annexeren en alle vredescompromissen blijven wegwuiven.

Rob Hooft van Huijsduijnen Genève Zwitserland

Oorlog Israël-Hamas II | Probeer te leren en lees rapportage van instanties

Ik was blij om vandaag in het AD onder lezersbrieven nu eindelijk ook reacties te lezen van mensen die wél de geschiedenis over het conflict tussen Israël en de Palestijnen kennen want ik heb de laatste dagen bij praatprogramma’s op tv gemerkt dat het daar nogal aan ontbreekt. Houd mij ten goede: ik vind het verschrikkelijk wat er nu gebeurt in Israël. Maar óók wat er al tientallen jaren gebeurt in de Gazastrook. Ik zou iedereen willen aanraden om de rapporten van Amnesty International en Oxfam Novib over dit jarenlange conflict te lezen. Misschien dat dit de ogen opent van veel mensen die ervan overtuigd zijn dat Israël onschuldig is. Ik raad het AD aan om deze rapporten eens te publiceren. Het zijn toch heel betrouwbare en onpartijdige instanties.

Letty Krapels

Oorlog Israël-Hamas III | Geen oplossing mogelijk

‘Daniël snel naar Israël: ‘Ik wil mijn land dienen’ (AD 10-10). Kippenvel toen ik verhaal las van Daniël die opgeroepen is als reservist. Waarbij hij ook hand in eigen boezem steekt dat Israël ook fouten maakt. Hij wil zijn land dienen en heeft Palestijnen altijd met respect behandeld. Overigens zie ik geen oplossing voor het conflict. Hamas Hezbollah Iran: ze willen geen deal met Israël. Het moet vernietigd en van de kaart geveegd worden. Dat is hun enige doel. Alle goedwillende partijen ten spijt.

A. Geneugelijk Ouderkerk

Peilingen BBB | Heel veel in de publiciteit

‘De tractor van BBB sputteert’ (AD 11-10). Ik had het al voorspeld: na de overwinning bij de Provinciale Statenverkiezingen houdt dit geen stand. Het populistische gedrag breekt Caroline van der Plas op. Doorlopend in het nieuws vaak aanwezig bij bijvoorbeeld Op1. De daling in de peiling zal zeker ook te maken hebben met het aantrekken van Mona Keizer. Het idee van Mona Keijzer als premier is ook al niet met blijdschap ontvangen. Mogelijk kan het tij nog keren voor de partij maar ik vrees het ergste.

Jan Dammes Bleiswijk

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Iris wil meer aandacht voor mensen met autisme op de werkvloer: ‘Na corona zijn kantoordagen extra druk geworden, iedereen wil iets van je’r**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 12:01 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 842 words

**Byline:** Manon Bastidas

**Body**

Welke barrières ervaren mensen met autisme op kantoor? Iris Barten, die zelf autisme heeft, deed er voor haar masterstudie aan de Wageningen Universiteit onderzoek naar. ,,Een kantooromgeving ervaren ze vaak als overweldigend.”

Werkplekonderzoek was volgens Iris Barten (28) een hot topic toen ze begon aan haar afstudeerproject voor Management, Economie en Consumentenstudies. ,,Corona was net geweest en mensen keerden weer terug naar kantoor.

Ik besloot me specifiek op mensen met autisme te richten, omdat ik zelf op 20-jarige leeftijd deze diagnose kreeg. Veel onderzoek naar autisme wordt gedaan door mensen die geen autisme hebben. Ik denk dat het goed is als het vaker gebeurt door iemand met een insider perspectief”, vertelt de Wageningse.

Niet iedereen durfde op het werk te vertellen over hun autisme, omdat het niet per se positieve associaties oproept

Kantooromgeving overweldigend

Via organisaties voor mensen met autisme verspreidde Barten een flyer om deelnemers te werven voor haar onderzoek. ,,Daar kreeg ik veel reacties op. Uiteindelijk heb ik achttien personen geselecteerd en met hen ben ik in gesprek gegaan over hun ervaringen op kantoor. Daaruit kwam naar voren dat ze een kantooromgeving vaak overweldigend vinden. Dat komt omdat mensen met autisme over het algemeen gevoeliger zijn voor prikkels.”

Meerdere deelnemers gaven aan het niet prettig te vinden om met veel collega’s in een grote ruimte te werken. ,,Dat zorgt voor veel geluiden en afleiding. Ook hebben ze vaak last van tl-verlichting, omdat die fel is en niet kan worden gedimd.”

Thuiswerken bevalt over het algemeen goed, omdat het rustiger is. ,,Zo kunnen ze zich beter concentreren. Na corona zijn veel mensen voor een deel blijven thuiswerken, waardoor kantoordagen nu extra sociaal zijn. Iedereen wil op kantoor iets van je, wat voor veel afleiding zorgt.”

Uiteindelijk gaat het erom of iemand zich op zijn gemak voelt op de werkvloer en daardoor tot bloei kan komen. Een fijne werksfeer niet alleen goed voor mensen met autisme, maar voor iedereen

Meer risico op afwijzing

Barten wilde ook weten of de deelnemers zich op het werk comfortabel voelden en geaccepteerd om wie ze zijn. ,,Dat is juist bij een minderheidsgroep belangrijk, want er is meer risico op afwijzing. Niet iedereen durfde op het werk te vertellen over hun autisme, omdat het niet per se positieve associaties oproept. Mensen met autisme worden ook lang niet altijd begrepen. Daarom wegen ze de risico’s af en delen ze hun diagnose alleen als de cultuur op de werkvloer veilig genoeg voelt.”

Zelf besloot Barten tijdens haar stage op een kantoor in Spanje over haar autisme te vertellen. ,,Ik geloof dat een open en eerlijke communicatie bijdraagt aan begrip en een goede samenwerking. Daar werd goed op gereageerd. Ik kon een werkplek kiezen op een groter of kleiner kantoor, net waar ik behoefte aan had. Verder mocht ik ook thuiswerken, wat prettig was. Ik voelde me echt serieus genomen.”

Focussen, analyseren en oplossen

Barten, die binnenkort haar onderzoek presenteert op een conferentie in Amsterdam, hoopt dat haar afstudeerproject bijdraagt aan meer aandacht voor mensen met autisme op de werkvloer.

,,Twintig procent van de populatie is neurodivers en heeft bijvoorbeeld autisme, adhd, add of dyslexie. Dat is een enorm potentieel, dat zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt beter kan worden benut. Mensen met autisme kunnen vaak goed focussen en complexe problemen analyseren en oplossen. Daarom is het belangrijk dat werkgevers inzien dat neurodiversiteit op de werkvloer veel voordelen kan opleveren.”

Een door de werkgever opgesteld diversiteits- en inclusiebeleid is volgens Barten overigens niet zaligmakend. ,,Dat is soms maar een papiertje. Uiteindelijk gaat het erom of iemand zich op zijn gemak voelt op de werkvloer en daardoor tot bloei kan komen. Een fijne werksfeer niet alleen goed voor mensen met autisme, maar voor iedereen.”

Vijf tips van Iris: hoe ga je op kantoor om met mensen met autisme

1. Besef dat ieder mens uniek is. Autisme is een breed spectrum en iedereen heeft andere behoeften. Leer de persoon kennen en denk mee hoe je kan helpen om het werk goed te laten verlopen. Neem iemand serieus als die aangeeft iets onprettig te vinden.

2. Moedig open communicatie aan en luister naar feedback over verbeteringen aan de werkplek. Het is van belang dat medewerkers zich vrij voelen om zich uit te spreken.

3. Wees bereid tot het maken van individuele aanpassingen. Bied bijvoorbeeld rustige werkplekken, ruimtes om zich te kunnen terugtrekken, koptelefoons of de mogelijkheid tot thuiswerken.

4. Besef ook dat wanneer mensen zich continu terugtrekken, zij dit doen als zelfbescherming tegen overprikkeling. Dan is het beter om de werkruimte aan te passen op bijvoorbeeld het gebied van licht en geluid, in plaats van mensen in een apart hokje te stoppen.

5. Kijk bij iedere werknemer in eerste instantie naar zijn of haar talenten en drijfveren. Denk niet vanuit tekortkomingen, maar vanuit een welgemeend enthousiasme voor die persoon en de kwaliteiten die iemand bezit.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Pro-Palestinamars ziet af van tocht door Joodse buurt**

Het Parool

11 oktober 2023 woensdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Nieuws; Blz. 5

**Length:** 284 words

**Byline:** TOM DIELEMAN

**Body**

De organisatoren van de aangekondigde pro-Palestinamars, die zou beginnen op de Dam en zou eindigen op het Jonas Daniel Meijerplein - in de oude Joodse buurt - hebben na verontwaardigde reacties op sociale media besloten om de route te wijzigen.

Maandagavond plaatste de pro-Palestijnse stichting Plant een Olijfboom een oproep op sociale media om deel te nemen aan een 'Mars voor Palestina', die zondag moet plaatsvinden. Vooral het laatste gedeelte van de optocht, die dwars door de oude Joodse buurt zou gaan, zorgde voor controverse. Gister is na overleg met de politie en burgemeester Halsema besloten dat de mars op de Dam start en eindigt in het Westerpark. "We hadden in eerste instantie niet stilgestaan bij de gevoeligheid van de plek," zegt een woordvoerder van Plant een Olijfboom, een van de organisatoren. "We willen aandacht vragen voor rechtvaardigheid voor Palestijnen. Daarbij is dit een vrij makkelijke en normale route. Er wordt gedaan of dit bewust was."

De oproep ging viral, nadat het bericht op X gedeeld was door Michael Vis, VVD-stadsdeelcommissielid in Amsterdam-Zuid. Vis zou het doorgaan van de demonstratie - waarvoor de gemeente Amsterdam nog geen toestemming had verleend - een 'gigantische schandvlek' voor de stad vinden en riep mensen op om zich uit te spreken.

Hij kreeg bijval van onder meer JA21-raadslid Annabel Nanninga. 'Amsterdam, Mokum, laat dit niet gebeuren. Pak je Israëlische vlag en laat vredig, waardig en rustig zien waar onze stad voor staat,' schreef zij op X.

Wat betreft Plant een Olijfboom gaat de mars hoe dan ook door. Zondag vindt ook de Marathon van Amsterdam plaats, waarvoor al veel politie op de been is.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 5

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**Jongerenwoningen lopen vertraging op: sloop oud schoolgebouw is uitgesteld om vleermuizen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 02:47 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 302 words

**Byline:** Stijn Tielemans

**Body**

De sloop van het oude pand van de Goudse Waarden aan Winterdijk 10 is uitgesteld. Het schoolgebouw in Gouda gaat tegen de vlakte om plaats te maken voor tijdelijke woonruimte voor jongeren, maar moet langer blijven staan omdat er vleermuizen in nestelen.

Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van de VVD-fractie, die de kwestie aanhangig had gemaakt. De staat van onderhoud van het gebouw is matig en gaat vanwege de leegstand snel achteruit.

Het plan was eerst om het om te bouwen om het geschikt te maken voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar, maar dat bleek financieel onhaalbaar. Dus wordt het gebouw gesloopt.

Onderzoek

Maar voordat de sloop kan beginnen, moeten eerst de vleermuizen weg. ‘Aanvullend onderzoek was nodig’, schrijven B en W. ‘Dit aanvullende onderzoek is gestart in mei en liep tot 1 oktober. Daarna dient er een ontheffing op de wet Natuurbescherming te worden aangevraagd bij de provincie.’ Vervolgens moeten maatregelen worden genomen om de dieren te beschermen.

Dat duurt lang. ‘Als gevolg hiervan kan sloop van de gebouwen naar verwachting pas in de tweede helft van 2024 plaatsvinden.’ De tijdelijke woonruimte wordt waarschijnlijk dus pas in de eerste maanden van 2025 opgeleverd.

Ook een ander project voor jongeren heeft vertraging opgelopen, namelijk de bouw van jongerenwoningen met gedeelde faciliteiten in De Buurtstee aan de Gildenburg. Dat heeft te maken met een mislukte aanbesteding, laten B en W weten. De prijs die naar voren kwam uit de aanbesteding lag hoger dan de geraamde kosten.

‘In de afgelopen maanden is veel tijd en energie gestoken in onderhandelingen met een aannemer om tot een aanvaardbare aanneemsom te komen. Inmiddels is overeenstemming bereikt over de hoogte van de aanneemsom.’ Deze verbouwing moet maart volgend jaar klaar zijn.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Tientallen Israëlische vlaggen op Urk in brand gestoken gedupeerden krijgen nieuwe exemplaren**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 09:02 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 511 words

**Byline:** Binnenlandredactie

**Body**

Op Urk zijn in de nacht van dinsdag op woensdag ongeveer twintig Israëlische vlaggen in brand gestoken. Ze zijn vermoedelijk weggehaald bij de huizen waar ze wapperden verzameld bij de Gereformeerde Kerk De Poort en vervolgens in brand gestoken. Wie er achter deze actie zit is niet bekend. Gedupeerden krijgen nieuwe exemplaren.

Een woordvoerder van de kerk bevestigt tegenover De Stentor dat de vlaggen in brand zijn gestoken. Er is volgens hem verder geen schade. Er ligt alleen wat gesmolten polyester.’’ Waarom de vlaggen bij de kerk in brand zijn gestoken is niet duidelijk. Ik denk dat dat het dichtst bij was voor de dader. Ik denk niet dat de kerk er verder iets mee te maken heeft.’’

De brandweer is afgelopen nacht niet opgeroepen in Urk zo laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. De Israëlische vlaggen waren op veel plekken op gehesen om steun te betuigen aan de slachtoffers van het conflict tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas.

Dit mag niet. We hebben vrijheid van meningsuiting en dat dien je te respecteren” stelt burgemeester Cees van den Bos woensdag op X voorheen Twitter. Vertrouw erop dat dit gebeuren de volledige aandacht heeft bij de gemeente en de politie.”

De gemeente heeft alles opgeruimd. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk zijn voor de diefstal en vernieling. De politie meldt dat er buurtonderzoek gaande is en vraagt onder meer om beelden zoals van deurbelcamera’s. Een politiewoordvoerster zegt dat er woensdagochtend al enkele aangiftes binnendruppelen van eigenaren van vernielde vlaggen. Ze roept andere gedupeerden op om ook aangifte te doen.

De gemeente had dinsdag op X gemeld dat men zich in Urk verbonden voelt met Israël ‘en daarom hijsen we deze week elke ochtend de Israëlische vlag bij ons gemeentehuis’.

Nieuwe vlaggen

Inmiddels heeft initiatiefnemer Paulus de Boer 350 Israëlische vlaggen besteld voor de Urkers. In ieder geval alle gedupeerden krijgen een nieuw exemplaar. Wie vlaggen steelt en verbrandt krijgt heel Urk tegen zich. Dan gaat iedereen vlaggen. Het werkt wel een beetje averechts” zegt De Boer. Alle gedupeerden krijgen dankzij sponsoring door lokale bedrijven een nieuwe vlag.”

De Boer en zijn vrouw die consulente is van het Israël Producten Centrum in Nijkerk verkopen Israëlische producten aan huis. Elke keer als er wat gebeurt in Israël hijsen Urkers de Israëlische vlag. Afgelopen zaterdag zagen we de vraag al toenemen. Iedereen belt of staat aan de deur met de vraag of we nog een vlag hebben. Het werd zo extreem dat ik al naar Nijkerk ben gereden om een paar extra dozen. Maar nu een serie in brand is gestoken en mensen om nog meer vragen en de aanvoer uit Israël moeilijk is heb ik bij een vlaggenfabriek 350 exemplaren besteld. Die komen uiterlijk vrijdag.”

Anders dan gewoonlijk vlaggen we ook ‘s nachts. Want nu de strijd in Israël ‘s nachts doorgaat heffen we ook in de nachtelijke uren de banier. We geven nu wel als tip mee: ‘hang hem hoog of haal hem toch binnen’.” Urkers voelen zich erg verbonden met Israël legt De Boer uit. We geloven in de God van Israël.”

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Oekraïense moeders hebben veel stress van verplichte verhuizing, maar aan teruggaan naar de opvang in Helmond moeten ze niet denken**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 05:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 486 words

**Byline:** Bianca Clerx

**Body**

HELMOND - Woede, verbazing en huilbuien wisselen elkaar af. De Oekraïense moeders die afgelopen week halsoverkop uit de vluchtelingenopvang in Helmond moesten vertrekken zitten in een emotionele achtbaan.

In een hotel in Eindhoven wachten twee moeders, de moeder van een van hen en hun zes kinderen in de leeftijd van 6 tot 17 op wat er na deze week met ze gaat gebeuren. De derde vrouw is een gemeentelijke opvang in Eindhoven met haar twee kinderen van 5 en 12. Een zit er compleet doorheen. De anderen proberen zich zo goed en kwaad als het kan staande te houden. Een gesprek met ze voeren is nu moeilijk.

Hun kinderen mogen tot de herfstvakantie naar school in Helmond. Waar gaan ze daarna wonen? Dat is nog niet geregeld. Het is nog steeds de bedoeling dat de vrouw met vier kinderen naar Lelystad gaat. De anderen blijven in Eindhoven.

Families uit elkaar gehaald

Hoe gaan de kinderen het doen zonder hun vrienden en op een andere school. Kunnen zij zelf een andere baan vinden? De onzekerheid is ondraaglijk en gekmakend.

Het helpt niet dat families uit elkaar gehaald zijn. Zussen en hun kinderen en partners zijn nog in Helmond. Het is moeilijk voor iedereen plekken te vinden in de volle opvanglocaties. De scheiding hakt er in.

Als ik er nu aan denk dat ik terug moet naar de opvang in Helmond, komen er meteen trauma’s naar boven

Dat een slecht onderzoek de reden is dat zij plotsklaps weg moesten, doet pijn. Het verbaast de vrouwen en de mensen die hen bijstaan niet eens heel erg dat het zo gaat. Wat er allemaal gebeurt, is voor hen weer een bevestiging dat er iets goed mis is met het beleid rond de Helmondse opvang. De overgeplaatste vrouwen en een aantal andere bewoners hebben daar aandacht voor gevraagd en klachten ingediend.

Willen ze terug naar Helmond als die mogelijkheid er is? Door stress en emoties overzien op het moment niet alles helder. De eerste reacties zijn: ,,Dat kan ik niet aan. Alles beter dan de Nachtegaallaan.” En: ,,Als ik eraan denk dat ik daar naartoe ga, komen er meteen trauma’s naar boven.” Als de leiding en het beleid veranderen, kan hun mening veranderen.

De Helmondse gemeenteraad vergadert woensdag 11 oktober vanaf 19.30 uur over het hoofdpijndossier. Het debat is live te volgen via een liveblog op ed.nl.

Eerder verschenen:

 Burgemeester onder vuur na blunder met weggestuurde Oekraïense vluchtelingen: ‘Ze moet met een goed verhaal komen’

 Moeders en kinderen onterecht weggestuurd uit Helmondse opvang, VluchtelingenWerk blundert met onderzoek

 Drie Oekraïense moeders en hun kinderen moeten uit opvang in Helmond vertrekken: ‘Kijk, dit gebeurt er als je kritisch bent’

 Is de verhuizing van klagende Oekraïners de oplossing voor de problemen in Helmondse opvang?

 Vluchtelingenwerk adviseert Helmond om klagers in opvang Oekraïners elders onder te brengen

 Angstcultuur heerst in opvang voor Oekraïners in Helmond: ‘Kinderen die vallen zijn banger voor straf dan voor pijn’

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Duurdere vliegtickets vanuit Nederland**

De Telegraaf

11 oktober 2023 woensdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** FINANCIEEL; Blz. 22

**Length:** 353 words

**Byline:** Yteke de Jong

**Body**

door Yteke de Jong Amsterdam -

Nederland houdt vast aan het bijmengen van 14% aan schonere kerosine in 2030. Dat zegt het ministerie van Infrastructuur in een reactie op de Europese instemming op een bijmengverplichting van 6% van zogeheten sustainable aircraft fuel (SAF) in 2030.

,,We hebben in Nederland afspraken gemaakt met de luchtvaartsector. Onderdeel van die afspraken was een doelstelling om in 2030 op een percentage van 14% bijmenging uit te komen. Die doelstelling staat overeind", zo meldt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur aan De Telegraaf. Eerder spraken bronnen in Brussel tegenover deze krant over een 'gebrek aan solidariteit', aangezien Nederland het gras voor de voeten van andere landen wegmaait omdat diens luchtvaartmaatschappijen meer nodig hebben. ,,Mijn achterban verbaast zich keer op keer over de vele uitzonderingsposities die Nederland inneemt. Meer dan twee keer de bijmengverplichting die Nederland invoert, gaat ten koste van de voorraden van andere landen", zegt voorman Marnix Fruitema van luchtvaartkoepel Barin. De afspraken in EU-verband komen uit het radicale vergroeningsprogramma Fitfor55 van de huidige PvdA/GL-leider Frans Timmermans. Eerder bleek dat een vliegticket €100 duurder wordt door dit pakket, dat naast bijmengen nog bestaat uit duurdere en minder uitstootrechten en een mogelijke kerosinetaks.

KLM zegt dat het met de eigen ambitie van 10% aan SAF wereldwijd al boven de EU-norm uitkomt. De alternatieve kerosine is momenteel vier keer zo duur als normale kerosine, wat de vliegtickets duurder maakt. ,,Wij verwachten niet dat onze ambities op het gebied van SAF ervoor zullen zorgen dat onze ticketprijzen niet meer concurrerend zullen zijn, omdat andere luchtvaartmaatschappijen eveneens stappen zetten om schoner te vliegen", meldt een zegsvrouw.

Er moet nog stevig aan een aantal productielocaties in Nederland worden getrokken. Zo investeert KLM in een fabriek in Delfzijl, maar die zal pas vanaf 2028 leveren. Volgens KLM heeft het nu voor 4,5% van zijn totale brandstofbehoefte aan SAF-contracten afgesloten.

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**Vuurwerkvrije zones en extra toezicht bij hotspots: zo wil Alphen de schade beperken met oud en nieuw**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 02:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 603 words

**Byline:** Iza de Bruin

**Body**

Extra toezicht bij hotspots en vuurwerkvrije zones, als daar bij de inwoners behoefte aan is. Burgemeester Spies gaat er alles aan doen om de vaak hectische nacht in Alphen dit jaar zo soepel mogelijk te laten verlopen, belooft ze.

Vuurwerkvrije zones zijn er op plekken waar zich dieren bevinden. Denk dan aan kinderboerderijen en hondenuitlaatroutes. Net als voorgaande jaren kunnen mensen zelf pleiten voor een eigen vuurwerkvrije zone. ,,Nu is het niet zo dat als een persoon in de Raadhuisstraat een vuurwerkvrije zone wil, die er ook echt komt. Er moet wel genoeg animo voor zijn”, licht Spies toe.

De meeste overlastmeldingen

In november gaat de gemeenteraad de klokken gelijk zetten. Dit jaar wil de gemeente, om ongevallen bij de jaarwisseling te voorkomen, preventief te werk te gaan en breder inzetten op vuurwerkhotspots. Dat zijn plekken waar vaak overlastmeldingen voorkomen. In Alphen is dat bijvoorbeeld in de Horstenbuurt en in Boskoop bij de Snijdelwijk. Bij de hotspots is er niet alleen fysiek toezicht om te handhaven, maar komt er ook gerichte voorlichting.

Want het is moeilijker om op oudejaarsavond zelf overlast aan te pakken, vertelt de gemeente. ,,Handhaving van vuurwerkoverlast en het op heterdaad betrappen van het afsteken van vuurwerk is lastig. Een knal kan tot ver te horen zijn en de politie of boa’s kunnen niet direct ter plaatse zijn.” Als er veel meldingen komen van één plek kan er gerichter gecontroleerd worden. En dat is hard nodig. Vorig jaar liep de totale schade gerelateerd aan de jaarwisseling op tot 31.700 euro.

Extra toezicht

Om schade zo veel mogelijk te voorkomen, wordt op verschillende manier actie ondernomen door de gemeente. Samen met de politie, boa’s, wijkvrijwilligers en jongerenwerk probeert zij voor een zo rustig mogelijke jaarwisseling te zorgen. Zo zijn er op meerdere plekken activiteiten voor jongeren georganiseerd en zijn brandbare materialen voor de jaarwisseling zo veel mogelijk uit de openbare ruimte weggehaald.

Sommige buurten hebben zelfs een eigen aanpak. Zo gaan in de Edelstenenbuurt buurtouders sinds enkele jaren de straat op om extra toezicht te houden, een praatje te maken en zo nodig jeugd aan te spreken op ongewenst gedrag. Verder worden er combidiensten ingezet met zowel politiemedewerkers en boa’s in meerdere wijken.

Ook spoort de gemeente inwoners aan om particuliere initiatieven kenbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan de kindervuurwerkshow in Nieuwveen. ,,Wij hopen dergelijke initiatieven de komende jaren tegemoet te zien”, zegt de burgemeester.

Gesprek met de burgemeester

Een andere maatregel is het doorverwijzen naar bureau Halt. Als jongeren strafbare feiten plegen rondom de jaarwisseling, zoals het afsteken van (illegaal) vuurwerk, vernieling of het hinderen van hulpverleners, worden ze naar Halt verwezen. Binnen het Halt-traject wordt aandacht besteed aan het gedrag van de jongere. Als er schade is, moet die worden vergoed. Ouders of opvoeders worden altijd bij het traject betrokken.

Jeugdigen die het vuurwerkbesluit overtreden, bijvoorbeeld bezit of afsteken van illegaal vuurwerk, kunnen behalve een strafrechtelijk traject vanuit het Openbaar Ministerie of Halt-traject ook een bestuurlijke maatregel opgelegd krijgen. De jongere en de ouders krijgen dan een gesprek met de burgemeester waarin de bestuurlijke maatregel wordt toegelicht. ,,En dat zijn niet de fijnste gesprekken" benadrukt Spies.

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

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**Grijstinten**

de Volkskrant

11 oktober 2023 woensdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** V; Blz. 2

**Length:** 536 words

**Byline:** HASSAN BAHARA

**Highlight:** Het is 9/11 all over again, vang je her en der op. Maar aan de talkshowtafels heerste kalmte, mede dankzij de gespreksleiders.

**Body**

Tv-recensie

De ogen van publicist Ronit Palache lichten plotseling fel op. De man tegenover haar, de Palestijns-Nederlandse journalist Radi Suudi, heeft tot grote ergernis van Palache weer een 'maar' in de mond genomen.

Vreselijk, de slachtingen die Hamas afgelopen weekend in Israël aanrichtte, betoogde Suudi maandagavond een paar keer aan de talkshowtafel van Op1, 'maar': laten we ook niet vergeten dat daar een decennialange onderdrukking van Palestijnen door Israël aan vooraf is gegaan.

Palache: 'U moet niet zeggen 'maar'! Het is verschrikkelijk, punt!'

Het is 9/11 all over again, vang je her en der op. Nu heersen nog gevoelens van ontzetting, maar al gauw, zo is de vrees, zal het publieke discours vooral gedomineerd worden door een ongeremde lust tot wraak en verdere polarisatie. Bij Op1 leek dat deprimerende vooruitzicht heel even bewaarheid te worden. Palache leek weinig geduld te hebben voor de kalme nuanceringen van Suudi. En in het publiek, wachtend om plaats te mogen nemen aan de drukbezette talkshowtafel, zat Telegraaf-columnist en moslimvreter van beroep Afshin Ellian.

Oef, dacht deze kijker. Alsjeblieft geen herhaling van tv uit de jaren nul, toen opgewonden 'opiniemakers' dag in dag uit hun islamofobe kruisvaardersfantasieën aan de talkshowtafels mochten uitleven.

Uiteindelijk bleek het mee te vallen. De uitzending telde maar een stuk of drie verhitte momenten. Eén keer de bitse reprimande van Palache. Eén keer een stemverheffing van ChristenUnie-politicus Gert-Jan Seger die Suudi toebeet dat er niet 'boos' gediscussieerd moet worden (eerlijk gezegd: de enige bij wie de bloeddruk omhoog leek te schieten, was Segers zelf). En één keer slechts een opgewonden Ellian - waarom 'haat' hij de Israëlische vlag?, vroeg hij op blaffende toon aan een verbouwereerde Suudi.

Het had in dit prikkelbare klimaat erger gekund. Nu heerste vooral kalmte, mede dankzij gespreksleiders Jort Kelder en Welmoed Sijtsma die telkens naar de grijstinten zochten, naar de complexiteit van dit conflict en het menselijk drama dat aan beide kanten plaatsvindt.

Dezelfde journalistieke behendigheid was eerder op de avond ook te vinden bij Khalid & Sophie, met Khalid Kasem als gespreksleider. Op voorhand gedacht: voor iemand met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond moet dit lastig te manoeuvreren terrein zijn. De ongure verdachtmakingen liggen snel op de loer.

Maar Kasem bleef keurig overeind. Met de juiste vragen aan zijn tafelgasten, journalist Natascha van Weezel en oud-diplomaat Robert Serry, wist hij de kijker goed en zo breed mogelijk te informeren over een vreselijk conflict dat langer geleden dan afgelopen weekend begon.

'Wat ik niet wil, is dat het conflict overvliegt naar Nederland, en dat moslims en joden hier tegen elkaar worden uitgespeeld', luidde Van Weezels hartekreet. Een beetje een dooddoenerige uitspraak wellicht, maar hij is mij in ieder geval liever dan de hysterie van de jaren nul, toen oorlogszuchtige taal op tv langzaam de regel werd. Laten we hopen dat de talkshows de kalmte waarmee ze het conflict nu behandelen nog lang weten vast te houden.

Oef, dacht deze kijker, alsjeblieft geen herhaling van tv uit de jaren nul

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 2

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**Veenendaalse Diana blikt terug op haar avontuur in B&B Vol Liefde: 'Ik heb geen seconde spijt gehad'**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 06:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 886 words

**Byline:** Fleur Hensen

**Body**

Het was de zomerhit van de Nederlandse televisie: B&B Vol Liefde. De Veenendaalse Diana Hocque (44) reisde af naar Thailand in de hoop liefde te vinden bij B&B-eigenaar Martijn. De liefde bloeide niet op, maar ze “had het voor geen goud willen missen”. Diana blikt terug op haar avontuur.

‘Ik heb wat geks gedaan’, vertelt Diana haar ouders eerder dit jaar. De Veenendaalse krijgt in april het telefoontje waar ze op hoopte: B&B-eigenaar Martijn wil haar graag ontmoeten in Thailand.

Volledige support

“Ik doe weleens wat geks, maar niet zó gek. Bovendien riep ik altijd dat ik nooit op televisie wilde, maar dat is goed mislukt”, vertelt ze met een lach. Op de steun van dochters Jennifer (18) en Julia (17) kan Diana volledig rekenen. “Het voelde wel dubbel tegenover mijn ouders. Mijn broer woont al lange tijd in Tsjechië. Door mee te doen aan dit programma, bestond de kans dat ik de liefde zou vinden in Thailand en misschien ook ooit wel zou emigreren. Gelukkig reageerden mijn ouders positief.”

‘Beetje ongemakkelijk’

Eind vorig jaar kwam de videoboodschap van Martijn voorbij. De B&B-eigenaar was op zoek naar de liefde. Diana was direct onder de indruk. “Hij kwam vriendelijk, aardig en gastvrij over. Een perfecte match, dacht ik.”

Diana besloot zich op te geven. Daarvoor moest ze een vragenlijst invullen en een videoboodschap van zichzelf opnemen. “Dat was wel ongemakkelijk. Uiteindelijk zat ik op mijn slaapkamer met wat foto’s van mij in Thailand op de achtergrond.”

Verliefd op Thailand

Op Thailand was Diana al eerder verliefd geworden. “Vorig jaar maakte ik met mijn jongste dochter een reis naar Thailand. Daar dacht ik: ik zou hier zo kunnen wonen. Ik zag met eigen ogen dat het daar ook hard werken is, maar ik ben de beroerdste niet om iets op te pakken.” Toen de oproep van B&B-eigenaar Martijn voorbijkwam, viel alles op zijn plek. “Hij woont in Thailand én runt daar een Hollandse tent, meer thuis kan je je niet voelen.”

Of ze zich ook had opgegeven als Martijn niet in Thailand woonde? “Oei, dat vind ik een lastige vraag. Nu zeg ik: ja, maar dat is makkelijk praten achteraf. Ik denk dat ik dan puur voor de persoon was gegaan, maar nu klopte het hele plaatje.”

Alleen interesse voor Martijn

In de andere mannen had Diana geen interesse. “Ik kreeg bij niemand hetzelfde gevoel als bij Martijn.” Ook Martijns liefde voor de Rotterdamse voetbalclub Feyenoord zat Diana niet in de weg. “Ik ben zelf al jaren vrijwilliger bij G.V.V.V.. Als een man een voetbalwedstrijd wil volgen, dan snap ik dat helemaal. Ik kijk wel mee.”

Lees verder onder de foto’s >

Eerste ontmoeting

Uiteindelijk verbleef Diana negen dagen lang bij Martijn in het Thaise Hua Hin. Voor de eerste ontmoeting was ze ‘doodzenuwachtig’. Dat deelnemer Bianca op dat moment ook in de B&B verbleef, vond Diana geen probleem. “Ze is een heel ander type dan ik. Ik zag haar totaal niet als concurrentie. We hadden het samen ook gezellig.”

Camera’s om je heen

Dates heeft Diana naar eigen zeggen genoeg gehad, maar nooit eerder met camera’s om haar heen. “Dat was even apart, maar het viel erg mee. Ik had misschien niet de spraakmakendste quotes, dat is dan maar zo. Het zit niet in me om mensen te kwetsen, ik denk goed na voordat ik iets zeg. Daarom denk ik dat alle interviewmomenten voor de camera me goed afgingen. Ik was gewoon mezelf en er werden me geen woorden in de mond gelegd.”

‘Date met een gouden randje’

De trouwe kijker van B&B Vol Liefde zag dat het avontuur van Diana in Thailand niet eindigde zoals ze hoopte. “Misschien zag ik het te rooskleurig in. De strandwandeling was een date met een gouden randje. Martijn toonde veel interesse in me en het voelde alsof we veel gemeen hadden.”

Dicht bij zichzelf blijven

Het gevoel van die eerste date kwam niet meer terug en verdere interesse van Martijn bleef uit. Desondanks bleef Diana tot aan haar vertrek hoopvol. “Anders was ik niet naar Thailand gekomen.” Wel hield ze zich het hele avontuur één ding voor: ze blijft dicht bij zichzelf. “Hier in Veenendaal zit ik alleen, ik ging niet naar Thailand om daar vervolgens ook alleen te zitten.”

Lees verder onder de foto >

Positieve reacties

Ondanks dat Diana de liefde niet vond bij Martijn, kijkt ze positief terug op het avontuur. “Ik vond het geweldig om mee te doen en heb geen seconde spijt gehad. Alle reacties zijn ook zo positief. Ik kwam op televisie precies over zoals ik ben, dat vond mijn omgeving ook.” En herkend worden tijdens een feestje op de Markt of tijdens een shopsessie bij de H&M? “Dat is wel vreemd, ja. Maar ik vind het hartstikke leuk.”

Voor een nieuwe editie van het tv-programma geeft Diana zich waarschijnlijk niet op. “Maar dit avontuur zou ik zo overdoen.” Met Martijn heeft ze momenteel geen contact meer en daten laat ze voorlopig voor wat het is. “Het komt wanneer het komt, ik sta er altijd voor open.”

B&B Vol Liefde is één van de genomineerden voor de Gouden Televizier-Ring 2023. Het Gouden Televizier-Ring Gala wordt op donderdag 12 oktober live uitgezonden om 20.30 uur op NPO 1. Heb je het avontuur van Diana in Thailand afgelopen zomer gemist? Je kijkt het tv-programma terug op Videoland.

Dit is een artikel van indebuurt Veenendaal. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Bariton Raoul Steffani: ‘Het is mooi als een stem iets mysterieus heeft’**

Het Parool.nl

11 oktober 2023 woensdag 01:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 892 words

**Byline:** Frederike Berntsen

**Body**

Bariton Raoul Steffani (31) ontvangt vrijdag de Nederlandse Muziekprijs, de belangrijkste staatsonderscheiding op het gebied van de klassieke muziek. ‘Ik weet nog steeds niet precies of ik voor mezelf zing, voor mijn eigen plezier, of omdat ik het publiek wil vermaken. Ik denk allebei.’

Belangwekkende namen doken de afgelopen jaren op in de omgeving van Raoul Steffani. Onlangs verscheen een cd waarvoor hij Magdalena Kozená had uitgenodigd, de fantastische liedbegeleider Gerold Huber staat in zijn adresboek, hij werkte samen met sopraan Barbara Hannigan. “Sommige contacten ontstaan spontaan, maar ik ben welbewust bezig met wat ik wil doen en met wie.”

De bariton ontvangt vrijdag de Nederlandse Muziekprijs, de belangrijkste staatsonderscheiding op het gebied van de klassieke muziek. De prijs is de bekroning van een studietraject van tweeënhalf jaar, waarin een coach en financiële middelen binnen handbereik zijn, mits je een goed plan hebt voor de ontwikkeling van je carrière.

Tijdens het Muziekprijstraject toerde Steffani met het Orchestra of the Age of Enlightenment en met het ensemble Arcangelo nam hij cantates van Händel op. Barok, het laatromantische orkestlied en opera waren de afgelopen jaren de drie speerpunten. Hij wilde erachter komen wat het beste paste bij hem en zijn stem, maar ook waar hij het meeste op zijn plaats was.

Zelfmeditatie

“Ik weet nog steeds niet precies of ik voor mezelf zing, voor mijn eigen plezier, of omdat ik het publiek wil vermaken. Ik denk allebei,” zegt Steffani. “Zingen is bijna een soort therapie voor mij, een vorm van zelfmeditatie. Het is heel fysiek, een heerlijk gevoel dat door je lichaam gaat. Als ik goed zing en niet onnodig gespannen ben, voel ik met iedere noot de vibratie in de botjes van mijn vingers. De toon resoneert. Ik wil niet zweverig klinken, maar tijdens een goed recital ontstaan rust en ruimte in mezelf.”

“Straks met de prijsuitreiking word ik in de watten gelegd. Dat vind ik eigenlijk ongemakkelijk, maar ik probeer ervan te genieten. Het is een bevestiging, een moment waar lang aan gewerkt is door mij en door anderen. Als je zelf veel schaaft en altijd kijkt naar wat beter kan, ligt de focus op wat nog niet helemaal goed is. Ik vind dat ik, om vooruit te komen, moet zoeken naar waar ik iets extra’s kan doen. Op een gegeven moment is het belangrijk om alles los te laten, echt muziek te maken en erop te vertrouwen dat je genoeg bagage hebt. Zo’n moment is deze prijs, dit concert.”

De Limburger Steffani groeide niet op met klassieke muziek, die heeft hij zelf ontdekt. Hij zong wel altijd. “Op mijn tiende werd me gevraagd wat ik zou willen worden, en ik durfde bijna niet te zeggen dat ik zanger wilde worden. Dat voelde heel kwetsbaar. De liefde voor het lied kwam toen ik Schumann hoorde, In der Fremde uit Liederkreis. Een wereld ging voor me open.”

Mysterie

In 2018 studeerde Raoul Steffani af aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij had er toen al een studietraject in Wenen op zitten, en concentreerde zich twee jaar op de Zweedse taal aan de UvA. Sinds zijn afstuderen is het een race van het een naar het ander. Steffani, in vlekkeloos ABN, zijn Limburgse accent is hij inmiddels kwijtgeraakt: “Ik heb heel lang niet precies geweten wat ik aan het doen was. Het beeld dat ik in mijn hoofd had, kon ik technisch nog niet omzetten. Bij het zingen heb je geen fysiek houvast, het is nog steeds een mysterie voor mij.”

“Als ik je nu moet uitleggen wat zingen is, dan zou ik het moeilijk vinden om meer te zeggen dan een paar basale dingen over adem, de stand van je mond, de vorming van klinkers,” zegt Steffani. “Een noot of frase zingen is wel te overzien, maar een recital geven, samen met het publiek in een ruimte teksten beleven, heeft iets onaards. Als zanger ga ik van de klank uit. Ik luister naar wat ik doe en daar reageer ik op. Ik stel bij totdat ik de beste toonvorming heb. Precies weten welke van al die honderd spieren ik moet aanspannen – zo werk ik niet. Ik heb een hang naar mysterie en wíl het dus ook niet weten.”

Straalkracht

“Een toon moet straalkracht en diepte tegelijk hebben,” definieert Steffani. “Je moet een innerlijk horen, een gouden glans als van helder water waarin je de bodem kunt zoeken. Je moet die ziel niet al te duidelijk kunnen waarnemen. Ik wil ook dingen bij me houden, uit zelfbehoud, om mezelf niet helemaal te verliezen. Soms ben ik bang dat ik mezelf teveel blootgeef. Ik vind het prettig als er maar twee of drie mensen zijn die me echt kennen. Het is mooi als een stem iets mysterieus heeft. Een stem moet niet te concreet zijn, niet grijpbaar. Er is nog meer, maar daar zullen we nooit helemaal achter komen, dat idee. Hier is geen techniek voor, het is iets dat ik voel als mens, zo zit ik in elkaar. Juist omdat je je als zanger zo blootgeeft, heb ik de drang om voor een deel privé te blijven.”

Steffani: “Het voelt alsof het zingen mij gekozen heeft. De muziek neemt mijn hele zijn in beslag. De manier waarop ik denk en in het leven sta is bepaald door wie ik als musicus ben geworden. Soms is het moeilijk om los te laten dat het beter kan of moet. Vrede hebben met jezelf, je prestaties, de mensen om je heen, dat is voor mij lastig. Ik ben een perfectionist.” Lachend: “En zelfs dat heb ik geperfectioneerd.”

Concert en uitreiking Nederlandse Muziekprijs, 13 oktober om 20.15 uur, Muziekgebouw aan ’t IJ

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**Hoe hou ik het als witte man op leeftijd leuk met mijn woke dochter?**

Trouw

11 oktober 2023 woensdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Religie en Filosofie; Blz. 10

**Length:** 872 words

**Byline:** PETER HENK STEENHUIS

**Highlight:** Een lezer zit volgens zijn 25-jarige dochter vol vooroordelen. Hoe blijft hij op een leuke manier met haar gesprek? De zinzoeker denkt mee.

**Body**

De zinzoeker

**Vraag**

Mijn dochter van 25 is woke, al mag ik die term van haar al niet meer gebruiken. Alles aan haar is correct. En wat niet correct is, veroordeelt ze. Haar ouders bijvoorbeeld. Volgens haar zit ik vol vooroordelen, en met zo iemand valt onmogelijk te praten. Dat laatste betwist ik, maar ik kan moeilijk ontkennen dat ik wit ben, man, hoogopgeleid en boven de vijftig. En als ik mijzelf eens blank noem in plaats van wit, of een niet-woke grap maak, gooi ik olie op het vuur. Haar houding heeft een negatieve invloed op onze verhouding. Wat kan ik doen?

**Antwoord**

U kunt uw dochter in ieder geval gelijk geven: u zit vol vooroordelen. Maar uw dochter net zo goed. Wij zitten allemaal vol vooroordelen, en dat is helemaal niet erg, tenminste, als we ze niet ontkennen.

Een vooroordeel is een oordeel waar iets voor zit. Voordat je iets beoordeelt doe je al iets; je vormt je een vooroordeel. En dat vinden we fout. Beter zou het zijn een onderwerp grondig te bekijken, feitenkennis te verzamelen en pas daarna een afgewogen oordeel te vellen.

Eerst iets over dat verzamelen van feitenkennis. Bewust of onbewust hebben we bijna allemaal nog een hele ouderwetse opvatting over waarnemen. We denken: ik sta tegenover de wereld, de mensen, de dingen, die ik zie of hoor. Ik ben als het ware gescheiden van de rest van de wereld. Zo kan ik die wereld van buitenaf waarnemen en onderzoeken. In uw situatie: uw dochter staat tegenover u, en beschrijft wat ze ziet: een oudere, witte, hoogopgeleide heer. Vervolgens spreekt u over blank in plaats van wit, en hopsakee, daar veroordeelt ze u. Denkt u.

Dit wordt wel de klassieke manier van waarnemen genoemd, omdat we sinds de Griekse Oudheid eeuwenlang zo naar de werkelijkheid keken. Om van je vooroordelen af te komen, zo dacht men, moet je goed leren kijken, classificeren, beschrijven wat je ziet. Zo zat de wetenschap dan ook grotendeels in elkaar.

Volgens de hedendaagse filosofie kijken we zo niet naar de wereld. De grote Verlichtingsdenker Immanuel Kant zette dat klassieke idee van waarnemen op z'n kop: niet de feiten maar onze ervaringen geven de eigenlijke toegang tot de wereld. Daar zijn moderne filosofen op doorgegaan. Nu denken we: onze ervaring, ons handelen gaat vooraf aan ons kijken, we beoordelen dat handelen ook onmiddellijk, en kijken vervolgens bevooroordeeld naar de werkelijkheid.

We zitten vast aan talloze oordelen die meekomen met alles wat we doen. Een trambestuurder kijkt anders naar een zwartrijder dan een passagier. Een theatermaker kijkt anders naar de coronacrisis dan een verpleegkundige op de ic. We hebben allemaal ons perspectief, niet door wat we zien, maar door wat we doen - en we denken vervolgens dat we objectief kijken.

U zegt: u bent wit, man, hoogopgeleid, boven de vijftig, en als u eens spreekt over blank in plaats van wit, of een niet-woke grap maakt, dan gooit u olie op het vuur. Ik vind dat mooi gezegd: het vuur van de veroordeling brandt al, dat is aangestoken door de vooroordelen die uw dochter heeft ten aanzien van mannen zoals u. Maar alles wat zí­j zegt is ook olie op het vuur: aangestoken door de vooroordelen die u heeft over woke.

De olie is willekeurig: het kan uw taalgebruik zijn of uw grap; het kan haar kleding zijn of haar opvattingen over grensoverschrijdend gedrag. U gaat vervolgens discussiëren over de olie, en komt er nooit uit. Maar het gaat niet over de olie, zelfs niet over het vuur, maar over wat dat vuur aansteekt: uw beider vooroordelen.

Wat is hier tegen te doen? Stoppen met praten? Natuurlijk niet. Stoppen met grappen maken? Ik vermoed dat u er al minder maakt, zoals we op dit moment allemaal met humor in onze maag zitten: welke grap kan nog, welke niet meer? Toch zou ik u dat niet willen aanraden, ik ben er namelijk van overtuigd dat gebrek aan humor polarisatie versterkt.

Wat kunt u wel doen? Uw grap opvangen. 'Ik weet dat jij een hekel hebt aan dit soort grappen. Maar ik denk niet dat een ironische grap over vrouwen erger is dan de grappen die er vroeger over flaporen werden gemaakt of over stotteren of over een gekke naam. Ik weet het, je hoeft het me niet in te peperen: dat is mijn vooroordeel.'

Uw dochter kan u uitleggen dat grappen graag gemaakt worden door degene die de macht heeft. Voor de machtige - 'tuurlijk, een man' - is het 'vanzelfsprekend bepaalde grappen te maken'.

'Of voor de meerderheid van de klas zonder flaporen,' antwoordt u.

Goed mogelijk dat uw dochter dan zegt: 'Ik vind grappen over flaporen ook walgelijk.'

U kunt antwoorden: 'Vroeger zeiden we dat je van dit soort grappen een dikke huid kreeg. En ik denk nog steeds dat je met een dikke huid makkelijker door het leven gaat.'

Nu ik dit zo opschrijf, denk ik dat voor beide posities wel wat te zeggen is. Bedenk telkens één ding: een vooroordeel is niet erg, maar het vooroordeel dat u geen vooroordelen heeft wel. Zoek ze op, expliciteer ze en leg ze op tafel. Het gesprek met uw dochter wordt vast leuk.

Heeft u ook een kwestie voor De zinzoeker? Stuur deze, voorzien van een korte toelichting, naar: dezinzoeker@trouw.nl

U zit inderdaad vol vooroordelen. Maar uw dochter net zo goed.

Wat is hier tegen te doen? Stoppen met praten? Natuurlijk niet.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 10

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**Vervijfvoudiging rente studieschuld 'dolk in de rug'**

AD/Algemeen Dagblad

11 oktober 2023 woensdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Landelijk; Blz. 3

**Length:** 440 words

**Byline:** SEBASTIAAN QUEKEL

**Body**

Het juridisch adviesbureau Legal Advice Wanted gaat de Nederlandse staat voor de rechter slepen, omdat studenten onzorgvuldig en niet actief zijn geïnformeerd over de hoogte van de rente op de studieschuld. Dat terwijl jarenlang in de Tweede Kamer werd geroepen dat 'leenangst absoluut niet nodig is'.

Toen in 2015 het leenstelsel startte, werd beloofd dat studenten 'gratis' konden lenen, ofwel voor nul procent rente. De situatie is nu helemaal anders. De rente die (oud-)studenten over hun studieschuld moeten betalen, stijgt volgend jaar explosief: van 0,46 procent naar 2,56 procent, een vervijfvoudiging. Sommige studenten betalen daardoor duizenden euro's meer per jaar. Vakbonden reageren vol ongeloof. ,,Studenten vinden het een pure naaistreek dat ze achteraf de spelregels veranderen", briest Yasmin Ait Abderrahman, voorzitter FNV Young & United. ,,Dit is de zoveelste dolk in de rug van de pechgeneratie die al zoveel heeft moeten verduren."

**Obligaties**

De rente op studieleningen is gekoppeld aan de rente op staatsobligaties die vijf jaar lopen. Dat staat in de wet en juridisch 'valt daar weinig aan te doen', meent de FNV. Juridisch experts zien echter wel kansen.

Dat zit zo: kredietverstrekkers zoals banken moeten zich in Nederland houden aan zeer strenge regels. Dit leidt tot een verzwaarde zorgplicht en deze schrijft onder andere voor dat ze hun klanten verplicht en tijdig moeten informeren over de gevolgen en de risico's van een lening. Daarmee moet worden voorkomen dat ze hun klanten opzadelen met te hoge schulden.

**Zorgplicht**

,,Als je ziet wat banken tegenwoordig allemaal moeten doen, dat gaat écht heel erg ver. Het zou gek zijn als die zorgplicht niet voor de overheid zou gelden; DUO verstrekt immers aan honderdduizenden studenten krediet in de vorm van een studielening", stelt Ron Bosch, oprichter van Legal Advice Wanted. ,,Wij denken dat we in een rechtszaak goed kunnen betogen dat deze zorgplicht ook geldt voor de staat."

De staat heeft volgens Bosch jarenlang de suggestie gewekt dat de rente op nul procent zou blijven. Voormalig onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) zei meermaals in de Tweede Kamer dat leenangst onnodig is en dat studenten onder sociale voorwaarden kunnen aflossen. Studentenorganisaties bevestigen dat veel studenten verrast reageren op het nieuws. Het voelt voor hen als de zoveelste steek in de rug, mede door de 'loze beloftes' over het niet meetellen van de studieschuld voor een hypotheekaanvraag en de karige compensatie voor de leenstelselgeneratie.

Studenten vinden het een pure naaistreek dat de spelregels achteraf veranderen

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 3

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**Gemeente Berkelland hijst regenboogvlag op ‘coming out day’ PKN Eibergen-Rekken is 'm juist kwijt**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 06:27 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 322 words

**Byline:** Peter Zandee

**Body**

Coming out day: uitkomdag. Uit de kast komen: laten weten dat je bent zoals je bent. Regenbooggemeente Berkelland heeft deze woensdag de regenboogvlag in top gehesen bij het gemeentehuis in Borculo. Maar doet dat alleen deze dag.

Op de facebookpagina van de gemeente Berkelland is de regenboogvlag afgelopen donderdag al aangekondigd. De gemeente scoort vooral duimpjes maar ook negatieve opmerkingen. En reageerders gaan met elkaar in discussie over de plus- en minpunten van de actie. BBB-raadslid Bouke Winters vindt het vlagvertoon voor LHBTIQ+’ers polariserend: je zou er de tegenstelling met hetero's mee versterken.

Winters haalt er de ‘coronapas’ bij die de tegenstelling tussen gevaccineerden en zij die zich tegen vaccinatie keerden zou hebben vergroot. Dat levert hem prompt een sneer op van Ruurloër Jelle Kleinhesselink: ‘wil je misschien alsjeblieft stoppen om de acceptatie van seksuele diversiteit te vergelijken met corona. Hoe creëer je een ‘wappie’ cultuur.'

Regenboogvlag gepikt

Tegelijk zijn er ook plekken waar juist niet gevlagd wordt. In Eibergen lukt dat bij De Oude Mattheüs van de PKN-gemeente Eibergen-Rekken niet... omdat de regenboogvlag er is meegepikt. Henny Tuut van de PKN-gemeente heeft afgelopen weekend via een oproep in de Kerkgroet om tips gevraagd om haar regenboogvlag terug te krijgen.

Mijn vlag was de tweede al die is gepikt: de kerk zelf had een grotere regenboogvlag. Die hing in de vlaggenmast en is daaruit verdwenen. Ik had mijn eigen vlag een kleine maand geleden op onze ontmoetingsdag - zondag 17 september - op het naambord van de kerk gehangen. Met dik touw: zonder schaar of mes kreeg je ‘m niet los. Maar na afloop is hij in een tijdsbestek van een paar minuten toch weggehaald", zegt Tuut.

Op deze manier weet je natuurlijk niet wat er achter zat: of iemand de vlag erg graag wilde hebben, een geintje wilde uithalen, of tegen het ophangen van de regenboogvlag bij de kerk was.”

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Hartman gaat met God als gids richting Oranje-debuut**

Trouw

11 oktober 2023 woensdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Sport; Blz. 19

**Length:** 609 words

**Byline:** MATTHIJS VAN DAM

**Highlight:** Topfit interview • Quilindschy Hartman was geen exceptioneel talent, maar kan vrijdagavond wel voor Oranje debuteren. 'Geloven geeft me rust.'

**Body**

Als Quilindschy Hartman komende vrijdagavond vóór Nederland-Frankrijk in de catacomben van de Johan Cruijff Arena staat, is daar een ge- bed aan vooraf gegaan. De 21-jarige Feyenoorder vormt daarbij in een kamer een kring met ploeggenoten als Wout Weghorst, Stefan de Vrij, Nathan Aké, Denzel Dumfries, Virgil van Dijk en alle anderen die willen aansluiten. Vlak voor de wedstrijd doet iedereen zijn zegje, of zwijgt en luistert.

Hartman, die vrijdag als linksback mogelijk debuteert voor Oranje, is in dat gebed niet bezig met resultaat boeken. "We bidden voor veiligheid en om gezond te blijven, ook voor de tegenstander. Dat we ongeschonden het veld mogen afstappen. Dat geeft mij een positief gevoel."

**Zware momenten**

Hartman is de afgelopen jaren 'dichter bij God gekomen', vertelt hij dinsdag voor de training van het Nederlands elftal in Zeist. "Geloven geeft me rust." Hartman raakte ooit betoverd door de Bijbelverhalen op zijn christelijke basisschool, en ging vervolgens met vriendjes mee naar de kerk. "Ik heb het dus helemaal zelf ontdekt, want mijn ouders waren niet gelovig. Zij gunden mij de liefde die ik daarin vond."

De linksback noemt zijn geloof een van de redenen dat hij het nu tot Oranje heeft geschopt. "Het hielp me over zware momenten heen in het verleden", refereert hij naar een knieblessure, jaren terug. In combinatie met doorzettingsvermogen, want Feyenoord zag Hartman in de jeugd nooit als exceptioneel talent. De Zwijndrechter speelde ook nooit voor nationale beloftenelftallen. "Doorzettingsvermogen heb ik van nature." Het staat in sierlijke letters in zijn hals getatoeëerd: resilience.

Bondscoach Ronald Koeman had dinsdag mooie woorden voor Hartman. Na de sterke indruk die de linksback recent achterliet in de Champions League-wedstrijden tegen Celtic en Atlético Madrid, wist de bondscoach zeker dat Hartman ook het Nederlands elftal aankon. Die moet ervan glunderen. "Dat is wel mooi om te horen. Ik denk ook dat ik dit niveau aankan, want Champions League is toch het hoogste wat er is."

**Slim genoeg**

In de vorige interlandperiode zat Hartman voor het eerst bij Oranje, maar hij bleef op de bank tijdens de duels met Griekenland en Ierland. Bij een debuut komende vrijdag voelt hij hoogstens spanning in de buik. De gezonde variant, benadrukt Hartman. "Want druk ervaar ik eigenlijk nooit." Eerder zin om zichzelf te laten zien, bijna teveel. Arne Slot, zijn trainer bij Feyenoord, wisselde de druistige Hartman vorig jaar in de topper tegen Ajax al vroeg vanwege een naderende rode kaart. "Ik ben slim genoeg om zelf te beseffen dat dat niet handig was. Dat gebeurt me nu niet meer."

Topfit is Hartman bovendien, een plusje met elf afgevallen geblesseerden en pijntjes in de groep. Maar hoelang nog, met de moordende voetbalkalender? Hij vroeg het dinsdagochtend nog aan PSV'er Joey Veerman, die ook drie keer per week speelt. Hoe makkelijk Hartman mentale rust vindt met zijn geloof, hoe moeilijk vindt hij dat fysiek. "Je bent vaak weg. Naar de kerk op zondag is heel lastig. Als het goed gaat, voel je de pijn niet. Maar ik kan me voorstellen dat sommige spelers over een paar jaar gebroken zijn."

Mogelijk start Koeman met vijf verdedigers in het EK-kwalificatieduel met wereldtopper Frankrijk. Feyenoord, de ploeg van Hartman, is gewend met vier verdedigers te spelen. Is hij daarom wel geschikt voor Oranje? "Ik heb nog niet eerder in dat systeem gespeeld, maar ik denk wel dat ik het kan", zegt hij op Pippi Langkous-achtige wijze. "Bij Feyenoord val ik ook veel aan, daar ligt juist mijn kracht."

'Ik heb het helemaal zelf ontdekt, want mijn ouders waren niet gelovig'

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 19

**Graphic**

Quilindschy Hartman tussen Mats Wiefer (links) en doelman Bart Verbruggen in op weg naar een training met het Nederlands elftal, dinsdag op de KNVB Campus in Zeist.

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**Huisje, boompje, schaapje: kinderwinkel Beer en Schaap is verhuisd**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 04:50 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 217 words

**Byline:** Marlieke Brandsen

**Body**

Een nieuwe stek voor Beer en Schaap! De kinderwinkel in de Mooierstraat heeft een nieuw onderkomen gevonden. Dit vieren ze binnenkort met een openingsfeestje.

In de nieuwe winkel is eigenares Lale Yucel volop dozen aan het uitpakken. “Gelukkig hoefden we niet ver te verhuizen”, vertelt Lale. Beer en Schaap kon namelijk terecht in het pand waar hiervoor kinderschoenenwinkel Shoeterz zat. “We doen een soort stoelendans: Shoeterz is ook binnen de straat verhuisd!”

Hoe ziet de nieuwe winkel eruit?

Het nieuwe pand van Beer en Schaap is een stuk groter en biedt meer ruimte aan alle kinderkleding en het speelgoed dat Lale verkoopt. De muren hebben weer vrolijke kleuren, de toonbank is aaibaar en er is een speelhoekje speciaal voor kinderen.

Lees verder onder de foto’s >

Openingsfeestje

Vanaf 11 oktober 2023 is de nieuwe winkel in de Mooierstraat weer geopend. Volgende maand, op 4 november, viert Beer en Schaap samen met Shoeterz een openingsfeestje. Denk aan: een grabbelton, glittertattoos, popcorn en goodiebags. Beregezellig! Meer weten over de kinderwinkel? Lees hier ons interview met Lale!

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:** October 11, 2023

**End of Document**



**'We moeten escalatie in Nederland voorkomen'**

AD/Algemeen Dagblad

11 oktober 2023 woensdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Landelijk; Blz. 4, 5

**Length:** 979 words

**Byline:** CYRIL ROSMAN

**Highlight:** Nu het geweld in Israël en Gaza explodeert, is het zaak hier in Nederland niet zwart-wit te denken. Een Israëlisch-Palestijns tweegesprek op zoek naar sprankjes hoop in een bitter conflict. ,,Mijn hart bloedt voor alle slachtoffers.''

**Body**

Naomi Mestrum en Radi Suudi zijn vermoeid. Ze zijn op het moment van dit gesprek via Zoom, op maandagmiddag, al zestig uur bijna non-stop bezig met het conflict. Dat vermaledijde, altijd aanwezige, eeuwigdurende conflict, dat soms smeult en zaterdag met een steekvlam weer oplaaide. Ze bekijken het beiden van een andere kant, maar met respect voor elkaar.

Suudi (66) is een Nederlands-Palestijnse politicoloog, die altijd het gesprek zoekt. Al in de jaren 80 richtte hij de Stichting Joods-Palestijnse Dialoog op. Mestrum (43) werkt al vijftien jaar voor het Cidi, het bekende Nederlandse informatiecentrum over Israël. Ze is er sinds 1 januari directeur.

Ondanks hun totaal verschillende achtergrond schuiven ze graag aan voor een gesprek over hoop. Over de vraag of die hoop er nog is. Of er ergens, heel voorzichtig, zicht is op een begin van een eerste stapje uit het huidige bloedvergieten. En hoe de partijen samen bij dat stapje kunnen komen. Omdat hoop altijd als laatste sterft. Zelfs in het Palestijns-Israëlische conflict.

Maar, zo stellen ze ook allebei, de situatie in de regio is heel ernstig. Mestrum: ,,Wat er de afgelopen dagen is gebeurd, is vreselijk. Zo veel burgerslachtoffers, aan beide kanten. En ik vrees dat de situatie nog veel erger gaat worden, voordat die - misschien - kan verbeteren. Israël zal meedogenloos reageren. Mijn hart bloedt voor alle slachtoffers.''

Suudi: ,,Voor mij is nu de vraag: hoe ver escaleert dit? Er dreigt een enorme geweldsexplosie op Gaza. Maar blijft dit beperkt tot Gaza en Israël? Of worden er steeds meer partijen in gezogen? Wat doet de VS? Wat doen Irak, Iran, Libanon?''

**Om die escalatie te voorkomen: wie moet er nu met wie gaan praten?**

Mestrum: ,,Dat is heel rationeel gedacht: zet Hamas en Israël samen aan tafel, of zet die en die samen aan tafel. Maar zo rationeel is het niet. Hamas is een terroristische groepering, zo'n groep denkt niet rationeel. Met Fatah (de leidende Palestijnse partij op de Westelijke Jordaanoever, red.) en met de vorige Israëlische regeringen was er te praten. Maar niet met Hamas en niet met de huidige regering van Netanyahu. En Hamas wordt ook nog eens aangestuurd door Iran, een land waarvan het religieus leiderschap de vernietiging van Israël als doel heeft. Wat zou helpen: een ander regime in Iran en dus ook in de Gazastrook.''

Suudi: ,,Ik denk dat de oplossing van buiten de regio moet komen. Het is tijd voor de internationale gemeenschap om in te grijpen. De EU en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties moeten zeggen: genoeg is genoeg! Laat er een internationale vredesmacht komen, als een buffer tussen Gaza en Israël. En ontwapen Gaza tegelijkertijd, laat de gegijzelde Israëli's vrij.''

Mestrum: ,,Een vredesmacht klinkt mooi, op papier. Maar dan nog houd je terroristische groeperingen. Kan de VN daar ook mee dealen? Ik ben het eens met het voorstel, maar het idee staat heel ver van de werkelijkheid af.''

**De strijd tussen Israël en de Palestijnen duurt al decennia. Waar putten jullie hoop uit?**

Mestrum: ,,Je wilt hoop houden, altijd. Er is lang gepraat over de tweestatenoplossing: een veilig Israël en een onafhankelijke Palestijnse staat. Soms denk ik: dat plan is achterhaald. Maar dan zie je weer ergens in de regio een initiatief vanuit de bevolking ontstaan, dat naar vrede kan leiden. Dan weet je weer: aan beide kanten van dit conflict leven gewone mensen, die hun leven willen leiden zonder oorlog. Daar put ik hoop uit.''

Suudi: ,,Dit conflict speelt al zo lang, ik vind het moeilijk om hoop te houden. Maar deze escalatie heeft op een afschuwelijke manier wel duidelijkheid gebracht. Netanyahu zegt al 25 jaar: we kunnen het probleem met de Palestijnen wel managen. Nu blijkt dus dat het probleem niet weggaat als je het negeert. De keus is nu: gaat Israël verder op dit pad van geweld, of gaat het een andere kant op: kijken hoe we kunnen samenleven?''

**Is het niet ook al een lichtpuntje dat jullie allebei willen aanschuiven voor dit gesprek? Dat er dus altijd plek is voor dialoog, ook midden in een felle crisis?**

Mestrum: ,,Wij zijn niet tegen Palestijnen, ik word heel moe van dat frame. We staan ook niet achter alles wat de Israëlische regering doet. Weet je, eigenlijk zouden we terug moeten naar de tijd dat de grenzen zijn getrokken in het Midden-Oosten. Dat is gebeurd zonder rekening te houden met waar welk volk leefde. We zouden het hele Midden-Oosten opnieuw moeten indelen.''

Suudi: ,,Ooit vroeg iemand me: 'Maar, Radi, wil en kun je wel samen met Ronny Naftaniel (voormalig directeur van het Cidi, red.) in één land leven?' Ja natuurlijk kan ik dat, ik leef nu al met hem in één land: in Nederland.''

**Die vraag zegt ook iets over hoe het conflict in Nederland leeft. Ook hier lopen de emoties hoog op. Premier Rutte hees de Israëlische vlag, terwijl op straat demonstranten met de Palestijnse vlag lopen.**

Suudi: ,,Die emoties worden gevoed door de afschuwelijke beelden uit Israël en Gaza. Er zullen nog meer van dat soort beelden komen, dus is het een taak van de politiek om de emoties te dempen. Om te voorkomen dat emoties zich gaan richten op synagogen of moskeeën hier. Dat doen ze nu niet goed. Premier Rutte antwoordt op de vraag wat deze aanval van Hamas zo ongekend maakt: 'Er zijn nu gewone burgers het slachtoffer.' Dan denk ik: onder welke steen heb je de afgelopen jaren gelegen? Want, ja, al die moorden op het festivalterrein in Israël zijn vreselijk. Maar gewone Palestijnse burgers zijn ook al heel lang slachtoffer van geweld door Israël.''

Mestrum: ,,Ik begrijp de uitspraak van Rutte omdat Hamas een terroristische organisatie is. En terreur moeten we nooit accepteren. Tegelijk ben ik met Radi eens dat we escalatie in Nederland moeten voorkomen. Dus wat ik belangrijk vind om te zeggen: wees niet voor of tegen Israël of Palestina, maar blijf de nuance zoeken.''

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 4, pagina 5

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**Uurke Sengers en Nog 'n Uurke Sengers trapt carnaval af tijdens 11-11**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 02:12 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 211 words

**Byline:** Rowie van der Vliet

**Body**

“Het mooiste feestje van Kruikenstad en omstreken” belooft C.V. of Kachel. De carnavalsvereniging organiseert het inmiddels beruchte Uurke Sengers en Nog ’n Uurke Sengers. Op 11 november trappen ze het carnavalsseizoen af op een andere plek dan je verwacht.

‘Uurke Sengers’ begon als carnavalsfeest bij Sengers in de Heuvelstraat. Denk aan een bomvolle straat vol Kruiken en Kruikinnen die allemaal hossen. Dat werd vaak zo gezellig dat het uitdraaide op Nog ’n Uurke Sengers: twee uur lang proosten en losgaan. Op 11-11 is dit legendarische carnavalsfeest terug laat de carnavalsvereniging aan indebuurt weten.

Hier is dat feeske!

C.V. of Kachel organiseert het feest vanaf 13.11 uur bij de boom op de Korte Heuvel ter hoogte van Rosalie en Gember & Sereh. Twee uur lang zorgt de carnavalsvereniging voor acts van lokale bodem die heel de Korte Heuvel laten hossen.

Doorgaon tijdens de A(laaf)terparty

Om 15.11 uur is het tijd voor de afterparty. “De dj’s van de Korte Heuvel nemen het vanaf dat tijdstip over vanaf het balkon van Studio“ aldus de carnavalsvereniging.

Dit is een artikel van indebuurt Tilburg. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken nieuwe winkels inspirerende inwoners en ondernemers eten en drinken wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Abject gedrag van hoogleraar en slappe houding collega's**

AD/Algemeen Dagblad

11 oktober 2023 woensdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Opinie; Blz. 23

**Length:** 238 words

**Body**

Brief van de dag

'Ik wil je alleen even ruiken' (AD 7-10). Aangetrokken door de ronkende kop van het artikel en de inleiding, denk je van doen te hebben met een nieuwe aflevering van Inspector Morse in de universitaire wereld: een verslag van zware misdaad en een doofpotcultuur van ons-kent-ons. Niets is minder waar. Ik lees vijf pagina's over het lompe en onaangepaste gedrag van een zekere hoogleraar klinische psychologie en psychotherapeut. De man wordt geanonimiseerd geïntroduceerd, maar ja, hoeveel hoogleraren klinische psychologie kent Nederland en dan ook nog een die gewerkt heeft op de universiteiten van Maastricht, Amsterdam, Pennsylvania en Utrecht? Enfin. Wat blijkt uit het artikel? De hoogleraar is niet vies van 'seksuele toespelingen' en 'opmerkingen'. Abject gedrag, zeker voor iemand die tijdens zijn studie psychologie toch hopelijk heeft leren reflecteren op eigen gedrag. Maar is dit, en de slappe reactie van de universiteiten, zoveel pagina's waard? Een halve kolom was genoeg geweest. Dus een overdreven artikel over abject gedrag van een hoogleraar naar studenten en promovendi, die wel een assertiviteitscursus kunnen gebruiken. Want allemachtig, wat zijn dat voor submissieve, onfeministische mensen? Zeg eens eerlijk, hoe zou u reageren als iemand aan u zou vragen: 'Ik wil je alleen even ruiken?' Mijn achterste zou het wel weten. Steven de Kat, Haarlem

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 23

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**'Geen actief verzet bij glyfosaat'**

De Telegraaf

11 oktober 2023 woensdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; Blz. 8

**Length:** 323 words

**Body**

Van onze parlementaire

redactie

Den Haag - Nederland gaat zich niet actief verzetten tegen het Europese plan om het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat met tien jaar te verlengen. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft het demissionaire kabinet eerder deze maand opgeroepen om niet in te stemmen met dit verlengingsplan, maar landbouwminister Piet Adema (CU) 'onthoudt' zich van stemming.

Glyfosaat, het belangrijkste ingrediënt van het bekende bestrijdingsmiddel Roundup, ligt al jaren onder vuur. Experts van de Wereldgezondheidsorganisatie hebben bijvoorbeeld geconcludeerd dat het 'waarschijnlijk kankerverwekkend is voor de mens'. Critici wijzen verder op de vernietigende impact op de natuur. Chemische bedrijven stellen juist dat tal van studies hebben aangetoond dat het gebruik veilig is. In de Tweede Kamer werden onlangs door hoogleraar neurologie Bas Bloem ook grote zorgen geuit.

Demissionair minister Adema schrijft echter dat er 'geen bewijs is dat er een causaal verband is tussen glyfosaat en Parkinson'. Hij verwijst daarbij naar publicaties van het College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Wel schrijft hij dat ,,in bepaalde studies wel associaties tussen glyfosaat en Parkinson zijn aangetroffen." De motie die de Tweede Kamer in meerderheid heeft aangenomen 'vertegenwoordigt de zorgen en weegt voor mij zwaar', aldus Adema. Toch wil hij niet voor of tegen stemmen in Brussel. Nederland zal zich ,,onthouden van stemming bij de hernieuwde goedkeuring van glyfosaat door de Europese Commissie." Adema zal wel bij het RIVM om aanvullend wetenschappelijk onderzoek vragen 'naar de mogelijke relatie tussen glyfosaat en het ontstaan van Parkinson'. Dat onderzoek duurt zo'n drie tot vijf jaar, aldus de bewindsman. Adema pleit er wel voor dat niet alleen in Nederland, maar ook in Europa veel minder chemische gewasbeschermingsmiddelen moeten worden gebruikt.

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**Esther (45) droomt elke dag van de jaren 90: ‘Alleen jammer dat ik die wielrenbroekjes niet meer aan kan’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 06:02 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 971 words

**Byline:** Zoë van Leeuwen

**Body**

Cassettebandjes, Monchhichi-aapjes en De film van Ome Willem: alles komt voorbij in de nostalgische illustraties van Esther van der Krol. Op haar Instagram deelt ze al meer dan een jaar lang dingen waar ze vroeger heel erg blij van werd, en stiekem nu nog steeds.

Niet iedereen wordt terugdenkend aan z’n tienerjaren vrolijk, maar terugkijken naar haar puberteit doet kunstenaar Esther van der Krol, geboren in Zoetermeer, met veel plezier. Met haar illustratie-serie ‘Dingen die ik vroeger had waar ik heel blij van werd’ deelt ze haar liefde voor de jaren 80 en 90. En ze is lang niet de enige met deze hang naar nostalgie.

Community

In het jaar dat Van der Krol is gestart met de serie, heeft ze al meer dan vijftienduizend Instagramvolgers weten binnen te harken. Ze had dit totaal niet zien aankomen, maar vindt het allemaal hilarisch. ,,Ik ben pas een jaar en een maand bezig met deze serie, dus dat had ik echt niet verwacht. Maar ergens klopt het ook wel. Het is ook echt een beetje een community. Ik kan tegen alle pubers uit die tijd zeggen dat ze bij de club mogen.’’

De schrijfster is erg dankbaar voor haar volgers. Zij helpen haar met het creëren van nieuwe tekeningen. ,,Dat is ook zo leuk aan de 80's en 90's-community. Mensen komen met hun eigen verhalen. We maken samen de content.’’

Wielrenbroekjes zijn hip

Dat de 80's en 90's een comeback maken, vindt Van der Krol geweldig. ,,Dat moet gewoon kunnen. Ik vind het alleen jammer dat ik die wielrenbroekjes niet meer aan kan, dat moet ik echt niet meer doen. Maar, er zijn ook heel veel dingen uit die tijd die ik nog wel gewoon kan. Zo’n knipoog naar vroeger kan ik nog wel maken met een T-shirt of een kleurencombinatie.’’

De illustrator vindt de foutste dingen eigenlijk het allerleukst. Maar wat volgens haar echt niet terug mag komen, zijn die enorme oorbellen. ,,Ik keek bij mijn moeder in de kast en daar zaten een paar exemplaren bij waarvan je denkt ‘dit is echt marteling’. Het is echt te lelijk. Die mogen lekker daar blijven.’’

Van comics naar historyfluencer

Als kind tekende Van der Krol al veel strips. ,,Ik had een hoofdpersoon, Willemijntje, die liet ik van alles meemaken. Toen ik ouder werd, dacht ik ‘Daar kan ik toch niet mijn brood mee verdienen’.’’ Tien jaar geleden begon ze pas met schrijven, eerst voor toneel. Met haar toneelstuk Vuile was en witte lakens won ze zelfs de vakjuryprijs van de Editio Debutantenschrijfwedstrijd in 2017. Pas toen dat allemaal minder interessant werd, is ze begonnen met tekenen.

,,Ik tekende eerst vooral comics. Toen ben ik op een dag gaan zoeken naar speelgoed uit de jaren 80 en dat gaf me echt een heel bijzonder gevoel, ik noem het vrolijke weemoed. Dat fijne, warme, maar toch ook een beetje verdrietige gevoel ben ik toen gaan tekenen. Daar reageerden mensen op en ik dacht ‘Verdomd, ik ben historyfluencer’’’, zegt van der Krol. Zelf is ze erg trots dat ze die term heeft bedacht.

Terugkijken op vroeger

De keuze om kunst te maken over de jaren 80 en 90 was voor Van der Krol een hele makkelijke. ,,Ik word er gewoon heel erg blij van. Ik denk ook dat het moment is aangebroken voor mijn generatie dat wij terug kunnen kijken op onze jeugd. De meeste vrouwen van mijn leeftijd hebben kinderen die al ouder dan tien zijn, dus dan hebben zo ook tijd om terug te kijken naar vroeger.’’

De content die Van der Krol plaatst helpt haar ook om zichzelf te helen. Ook al vindt ze dat een beetje zweverig klinken. ,,Ik was heel erg introvert als puber en vond de middelbare school echt verschrikkelijk. Dus als ik nu foto’s terugzie van mezelf uit die tijd, dan zie ik angst. Door die foto’s te hangen aan leuke dingen, zoals kleding en toffe tv-series, kijk ik op een hele andere manier naar mezelf. Nu denk ik ‘Ik zag er echt niet uit, wat heerlijk’.’’

Zoetermeer

Hoewel ze nu kunst maakt vanuit haar atelier in Amsterdam-West, heeft Zoetermeer altijd een belangrijke plek in haar hart. De stad speelt dan ook een grote rol in haar werk. ,,Ik denk dat ik een heel goed geheugen heb, zowel visueel als empathisch. Dus op het moment dat ik tekeningen maak dan zie ik ook de buurt voor me waarin ik ben opgegroeid. Ik plak als het ware al die tekeningen als een soort tijdlijn bij de omgeving.’’

De plek waar ze is opgegroeid speelt ook een grote rol in haar aankomende graphic novel. Hiervoor tekende ze onder andere de voorgevel van haar ouderlijk huis en het uitzicht vanuit haar kamer.

Positieve kunst

Van der Krol vindt het erg belangrijk dat mensen blij worden van haar tekeningen. Dat is haar manier van kunst maken, overal humor in voor laten komen. ,,Ik heb een toneelstuk geschreven, dat is best wel grof, maar ik probeer daar wel altijd een flinke hoeveelheid humor tegenover te zetten. Ik schrijf bijvoorbeeld nu ook aan een graphic novel over de dood van mij vader. Die heeft een veel serieuzere toon, maar ik zal het altijd combineren met iets hilarisch’’, zegt de schrijfster.

Naast historyfluencer, heeft de illustrator ook een baan als vakleerkracht beeldende vorming. ,,Ik ben nu de hele dag bezig met kunst en dat geeft mij echt enorm veel ontspanning. De kinderen die ik lesgeef geven me ook inspiratie voor mijn werk. Zo neem ik heel erg de droogheid van mijn leerlingen mee in mijn tekeningen. Kinderen hebben hele droge humor en dat probeer ik mee te nemen in mijn teksten.’’

De toekomst

Voor iemand die veel schrijft over vroeger, heeft Van der Krol een heleboel toekomstplannen. ,,Eerst wil ik een boek laten maken van ‘Dingen die ik vroeger had waar ik heel blij van werd’, het liefst in combinatie met de verhalen. Daar wordt nu aan gewerkt.’’

Ook kunnen er nog heel veel nieuwe toevoegingen aan de serie worden verwacht. ,,Het is oneindig, wat ik kan melden over de jaren 80 en 90. Er zijn zoveel details en verhalen. En bij alles wat ik ben vergeten, helpt een volger me wel weer met herinneren.’’

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Kopers uit hele wereld zijn blij dat ze weer mogen ‘voelen’ op veiling in Moerdijkr**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 04:26 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 693 words

**Byline:** Wim van den Broek

**Body**

MOERDIJK - Drie jaar bleven de stoeltjes leeg op de tribune van Ritchie Brothers het internationale veilingbedrijf op Moerdijk. Deze week ratelen de Amerikaanse veilingmeesters door de speakers. Kopers uit de hele wereld komen samen om te bieden op bouwmachines.

Ritchie Brothers ’s werelds grootste veilinghuis opent deze week vier dagen haar Auction Theatre de veilinghal grenzend aan het enorme terrein waar al het rollend materieel staat. Van landbouw- tot graafmachines van asfalteermachines tot hijskranen. Je kunt het zo gek niet bedenken aan rijdend materieel of het komt wel onder de Moerdijkse hamer te liggen.

Ik wil de machines waarop ik kom bieden van dichtbij bekijken aanraken. Zoals je met een luxe auto ook even onder de motorkap wilt voelen

Dat het veilinghuis ver na het einde van de pandemie weer een fysieke verkoop houdt heeft een reden. In de covid-periode zijn we online verder gegaan met ons ‘Timed Auction’ systeem” zegt Marc Jansen sales manager Benelux. Dat is zo goed bevallen dat er geen directe aanleiding was weer terug te gaan naar een live auction.”

Engels is de voertaal op het terrein aan de Mark S. Clarkeweg op het industriegebied Moerdijk. Wie goed luistert hoort zo'n beetje alle talen van de wereld. Een Peruaanse handelaar begroet hartelijk een collega uit Australië: ‘Long time no see’.

Pascal Garreau is voor S&M Agricole uit Frankrijk komen rijden. Ik wil de machines waarop ik kom bieden van dichtbij bekijken aanraken. Zoals je met een luxe auto ook even onder de motorkap wilt voelen. Bovendien tref je collega-handelaren om ervaringen mee uit te wisselen.” Met een knipoog voegt hij er nog een laatste motivatie aan toe: Vier dagen van huis in een goed hotel is ook wel eens lekker.”

Netwerk

Maar de noodzaak om fysieke veilingen te blijven houden is er niet meer. Sales-president Sam Wyant vindt het wel belangrijk om het immense netwerk van verkopers en kopers met elkaar in contact te brengen. Vorig jaar is bijna 8 miljoen keer een bod uitgebracht op onze kavels ruim 600.000 bieders deden mee. Hoe dat deze week verloopt weten we vrijdag.” Wyant loopt veel rond en spreekt met zijn team veel bezoekers en klanten. Die feedback hebben we nodig om te zien of we toch weer vaker fysieke veilingen zullen gaan houden.”

Het ‘evenement’ deze week kreeg de wervende naam Live Experience mee. Niet alleen worden 4000 machines trucks en materieel tegen prijzen tussen de 2000 euro en 3 ton verkocht maar ook internationale sprekers over de ontwikkelingen in de markt aan het woord komen. Wyant: Het is toch ook weer een genot om onze veilingmeesters live aan het werk te zien en vooral te horen.”

Ik denk niet dat we nog terugvallen op de ramp met de voorbijtrekkende machines

De ramp (de asfaltweg voor de tribune) waarop in het verleden de machines in slakkengang voorbij trokken wordt niet meer gebruikt. Marc Janssen zegt dat het veiligheidsaspect daarbij een rol speelt. Bovendien een hele organisatie om alles op tijd in beweging te krijgen. Ik denk niet dat we daar nog op terugvallen dankzij steeds geavanceerder technologie kunnen we onze veilingstukken tot in het kleinste detail bij de mensen thuis laten zien.”

Bij het afscheid waarschuwt Janssen de verslaggever nog niet te zwaaien in de veilingzaal. Lachend: Voor je het weet denkt de bidcatcher dat ook jij een bod uitbrengt. Mag hoor maar ik weet niet of jullie bij de krant een Caterpillar pijpenlegger kunnen gebruiken.”

Ritchie Brothers

Ritchie Bros is een bedrijf dat wereldwijd zwaar materieel zoals landbouwmachines shovels en hoogwerkers veilt. Het begon in 1958 als Canadees familiebedrijf en groeide uit tot een zeer grote speler met een miljardenomzet. De vestiging Moerdijk bestaat dertig jaar en is de grootste buiten Canada en de VS. Bij deze Live Experience worden 4000 items geveild variërend van handgereedschap tot zware machines die voor de aanbieders wel drie ton kunnen opbrengen.

Op het internationale hoofdkantoor van Richie Bros te Breda werken momenteel zo’n 110 medewerkers van circa 30 verschillende nationaliteiten. Per jaar verkoopt de veilinggigant wereldwijd voor USD 55 miljard aan materieel via haar veilingen en marktplaatsen.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Nanna (32) creëert illustraties met betekenis: 'Mijn werk is nooit alleen een mooi plaatje'**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 05:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 653 words

**Byline:** Merlin Everts

**Body**

De felgekleurde illustraties van Nanna de Jong ogen vooral vrolijk en lief. Wie beter kijkt, ontdekt de serieuze, activistische lading die erin verwerkt zit. ‘Ik verstop graag activistische easter eggs in mijn werk’.

Van vrouwen met beenhaar en mannen met nagellak tot personen in alle maten en kleuren. Nanna probeert met haar werk geregeld het voorgeschotelde schoonheidsbeeld onderuit te halen. “Ik denk dat ik een stem kan zijn voor groepen die meer op de voorgrond mogen komen”, vertelt ze. “Voor mij is het heel belangrijk dat ik iets vertel met mijn werk, dus het gaat nooit alleen om een mooi plaatje. Ik probeer mensen altijd te prikkelen en te activeren.”

Digital nomad

Drie jaar geleden verliet de illustrator haar woning in Utrecht en kocht ze een camperbusje om meer vrijheid te ervaren. Sindsdien woont en werkt ze hierin. “Nadat ik mijn zus zo zag reizen, heb ik ook een bus gekocht en ben ik vrij snel vertrokken. Ik ben nu vooral in Portugal, waar ik met een vriend een stuk land heb gekocht. We wisselen de zorg voor het land af. Het gevoel van vrijheid en het buiten zijn is wat mij erg aanspreekt, maar het blijft kamperen. Wellicht bouwen we hier ooit nog huisjes.”

Lees verder onder de foto‘s>

Van huis uit

Dat gevoel voor vrijheid en activisme zat er bij Nanna al vroeg in.

“Mijn vader reisde ook veel en woonde zelfs in een grot. Mijn moeder is eigenlijk altijd hippie geweest. Zij lette erop dat we niet te lang douchten en was bewust bezig met het milieu. Ze was erg vooruitstrevend voor de jaren negentig. Later leerde ik veel over thema’s als feminisme, activisme en antikolonialisme. Dit spoorde mij aan om anderen te informeren.”

Mijn busje is mijn rijdende visitekaartje

Amnesty International en de Pride

Het activistische werk van Nanna blijft niet onopgemerkt. Zo wordt ze geregeld gevraagd illustraties te maken voor Amnesty International, het Centraal Museum en verschillende projecten die met de Pride en de LGBTQ+-gemeenschap te maken hebben. “Dat zijn verenigingen die ik zelf ook een warm hart toedraag. Ik vind het extra bijzonder om daarvoor te mogen illustreren.” Inmiddels heeft Nanna bijna alles een kleurtje gegeven, denk aan elektriciteitshuisjes, tijdschriftcovers, sandalen, bierlabels en camperbussen. Te beginnen met die van haarzelf. “Mijn bus was wit, inmiddels is het mijn rijdende visitekaartje.”

Lees verder onder de foto‘s>

Muurschildering in Utrecht

Nanna woont al drie jaar officieel niet meer in Utrecht, maar haar hart ligt hier nog altijd. “Ik kwam hier al voor ik er ging studeren, want mijn zus woonde hier. Nu ben ik hier nog vaak bij vrienden. Utrecht voelt nog erg als mijn stadje. Mijn werk past hier goed door de grote verscheidenheid aan mensen. Ik ben ook superblij dat ik hier nog kan werken.” Hoog op het wensenlijstje staat het maken van een muurschildering in de stad. “Ik zou het heel leuk vinden om iets bij Utrecht Centraal en al die reizende mensen te doen”, vertelt ze. “Daarnaast zijn er nog maar weinig muurschilderingen in Utrecht gemaakt door vrouwen. Het zou mooi zijn als het wat diverser wordt.”

Tot die tijd, is Nanna druk bezig met onder andere haar graphic novel – die ze dit jaar hoopt uit te geven -, illustraties maken voor Belgische krant De Morgen en genieten van het vrije leven onder de Portugese zon.

Meer kleur

Ben je geïnspireerd geraakt door Nanna’s werk, kijk dan eens op haar website. Je kunt haar avonturen ook volgen via Instagram, waar ze geregeld dingen deelt over haar nieuwe werk of haar tijd in de Algarve.

Wie is de volgende Utrechter van de week?

Iedere week benoemen we iemand tot Utrechter van de week. Heb jij ook een bijzonder verhaal? Of ken je een Utrechter die wij écht moeten interviewen? Laat het ons weten!

Dit is een artikel van indebuurt Utrecht. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Gemeenteraad wil vrachtwagen met verkeersborden weren uit Waalre-dorp**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 05:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 494 words

**Byline:** Dwayne Vrancken

**Body**

WAALRE - De gemeenteraad van Waalre wil dat doorgaand vrachtverkeer uit Waalre-dorp geweerd met verbodsborden. Die ingreep is volgens het gemeentebestuur en onderzoek van ingenieursbureau Arcadis de snelste en minst dure optie.

De voorkeur voor verbodsborden sprak de raad uit tijdens een bijeenkomst eerder deze week. Daar waren twee verkeersadviseurs van Arcadis bij aanwezig die de uitkomsten van hun onderzoek kwamen toelichten. Aansluitend konden raadsleden en aanwezige inwoners vragen stellen. Daarna werd de raad gevraagd welke ingreep het gemeentebestuur moet doen.

Aanwonenden van de Wollenbergstraat maakten, net als raadsleden, gretig gebruik van de mogelijkheid tot vragen stellen. De bewoners ervaren al langere tijd overlast door vrachtwagens en zien onveilige situaties ontstaan in hun straat. Die is ingericht als 30-kilometerweg, waardoor fietsers op de rijbaan moeten rijden.

,,Ik weet niet of u ooit heeft gezien wat er gebeurt als twee vrachtwagens van achttien meter lang elkaar tegemoetkomend willen passeren”, zei aanwonende Lex van Oerle. ,,Daar is de weg niet voor ontworpen. Als fietser is het link om daar op zo'n moment te zijn.”

Dagelijks gevaar door vrachtwagens

Maar volgens het onderzoek van Arcadis is er eigenlijk helemaal geen probleem met vrachtverkeer in de Wollenbergstraat en de Heikantstraat in Waalre-dorp. Het aantal vrachtwagens per dag is alleen te hoog aan de Onze Lieve Vrouwedijk. Volgens Arcadis liggen de werkelijke aantallen daar lager omdat er op het moment van het onderzoek werd gewerkt aan de Kempenbaan in Veldhoven. Die weg leidt naar de nieuwe Westparallel.

,,Wij zien geen noodzaak voor maatregelen”, zei projectleider en verkeersdeskundige Roel Toonen van Arcadis. ,,Maar als u die als raad toch wil nemen, adviseren wij een verbod met verkeersborden.”

Onze opdracht was de feitelijke informatie boven water te krijgen. Over hoeveel vrachtwagens hebben we nou eigenlijk?

Daar was Petra van Oerle, woonachtig aan de Wollenbergstraat, het niet mee eens. ,,Waarom is er niet met bewoners gepraat, maar wel met tuincentrum Coppelmans?”, vroeg zij Arcadis. ,,Ik woon aan de Wollenbergstraat en zie dagelijks de gevaren die vrachtwagens veroorzaken. Hebben jullie dat tijdens het onderzoek niet gezien? Vandaag was ik thuis en ik heb vijf tot zes vrachtwagens voorbij zien komen, dus ik kan me hier helemaal niet vinden en daar ben ik echt door teleurgesteld.”

Toonen antwoordde dat het bureau niet heeft gekeken naar de onveiligheid door vrachtverkeer. ,,Onze opdracht was de feitelijke informatie boven water te krijgen. Over hoeveel vrachtwagens hebben we het nou eigenlijk?”

Uiteindelijk koos de gemeenteraad unaniem voor een verbod met verkeersborden. ,,En daar moet je je gewoon aan houden. Dat niet doen is huftergedrag”, zei Floris Schoots (D66). Nan Zevenhek (ZW14) wil dat de boa's in Waalre, net als in Heeze-Leende bij de invoering van een soortgelijk verbod in 2021, mee gaan helpen met handhaven en beboeten.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Opgravingen op oude vliegbasis**

De Telegraaf

11 oktober 2023 woensdag

Utrecht

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** REGIO; Blz. 12

**Length:** 299 words

**Body**

Van onze Utrechtse redactie

SOESTERBERG - Van doodnormale scheermesjes tot een luchtweerafweerbatterij uit de Tweede Wereldoorlog. Archeologen hebben in de afgelopen jaren bijzondere voorwerpen opgegraven uit de grond van de voormalige vliegbasis Soesterberg. De vondsten zijn inmiddels opgeslagen in het provinciaal archeologisch depot.

Een van de opvallendste opgravingen is volgens de provincie Utrecht een militaire uniformjas uit de periode rond 1920. Deze behoorde toe aan een Nederlandse militair die tot 1930 bij de vliegbasis woonde.

Een andere vondst wordt 'uniek' genoemd. In het bos rond de verkeerstoren aan de zuidkant van de voormalige vliegbasis zijn verschillende onderdelen van een Duitse Flak-Batterie (Flugabwehrkanone) ontdekt. ,,Dit is een luchtafweerbatterij uit de Tweede Wereldoorlog, waarmee het luchtruim boven 'Fliegerhorst' Soesterberg kon worden verdedigd", aldus de provincie. De meeste aangetroffen materialen vertellen echter vooral over het dagelijks leven van zowel Nederlandse als Duitse militairen op het vliegveld dat in 1913 opende. ,,Denk aan kammen, scheermesjes, mondharmonica's en kaartspellen."

Ook van vooroorlogse bewoning zijn sporen gevonden. ,,Langs de Batenburgweg zijn gebruiksvoorwerpen en serviesgoed gevonden uit de late 18e eeuw en begin 19e eeuw, zoals kopjes, schotels, pijpen en kinderspeelgoed." De zoektocht naar militair erfgoed wordt gecombineerd met de opsporingswerkzaamheden naar ontplofbare oorlogsresten in het gebied. Dit is nodig voordat de grond bouwrijp gemaakt kan worden voor een beoogde woonwijk." Aan de rand van de vliegbasis staan tussen de 250 en 440 woningen op de planning, maar de plannen staan nog even in de ijskast vanwege de aanwezigheid van vleermuizen.

Uniformjas

van periode

rond 1920

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**Topjaar voor de zeldzame purperreiger en vooral in Lexmond komt-ie veel voor: ‘Dit is topnieuws’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 01:46 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 299 words

**Byline:** Astrid Pel

**Body**

Het jaar 2023 was een recordjaar voor de kolonie purperreigers in natuurgebied De Zouweboezem bij Lexmond, ten zuidwesten van Vianen. De vogel is zeldzaam in ons land. Er waren maar liefst 218 broedparen; 9 broedparen meer dan in het topjaar 2016. ‘Dit is geweldig nieuws’, aldus Maarten Breedveld van het Zuid-Hollands Landschap.

Maarten Breedveld heeft het programma Natuurherstel Veenweiden onder zijn hoede waar ook het 118 hectare grote gebied van de Zouweboezem onder valt. Hij deelt via berichtendienst X zijn blijdschap na de telling van het aantal purperreigers. Een substantieel deel van de Nederlandse populatie purperreigers broedt volgens Breedveld in dit gebied. Deze zeldzame reigersoort broedt hier samen met onder meer lepelaars.

Vos

Breedveld ziet een verschuiving in de plekken waar deze vogels hun nesten maken. ,,De purperreigers broedden voorheen in de natte rietlanden, maar sinds enige tijd in moerasbos. Waarschijnlijk speelt de vos die verder in het drogere rietland kan doordringen een rol. Nu broeden de reigers met succes in bomen, maar dat geeft ook gevaar. Denk aan een storm of de boommarter.’’

Natte omstandigheden zijn nodig om voldoende broedmogelijkheden in het Natura 2000-gebied te behouden, concludeert Breedveld. Vandaar de vernatting van De Zouweboezem de laatste jaren. ,,De purperreigers zijn nu op de wieken naar Afrika, maar vanaf komend voorjaar weer te bewonderen in de Vijfheerenlanden’’, belooft hij.

De telling van de kolonie purperreigers gebeurde op basis van dronebeelden van Aerial Intelligence en met subsidie van de Provincie Utrecht.

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

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Herseninfarct wordt Hengelose festivalorganisator Juul Gibcus (50) fataal**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 02:05 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 292 words

**Byline:** Wim Goorhuis

**Body**

Hij was bedenker en medeorganisator van grote festivals in zijn woonplaats. Juul Gibcus is afgelopen zondag op 50-jarige leeftijd overleden.

Gibcus was in Hengelo vooral bekend als organisator van festivals als Ibiza Sensation en Krang. Bij het Paterswoldsemeer bij het Groningse Haren had Gibcus meerdere keren het St. Tropez Beach Housefestival meegemaakt. Dat was ook wel iets voor Hengelo, vond hij in 2015. Hij trommelde wat kameraden op en Ibiza Sensation was geboren.

Sins of Ibiza

Het grote dancefeest op buitenplaats De Houtmaat was in 2015 meteen een succes. 2500 bezoekers genoten van soft dance van bekende dj’s. De bezoekers waren - uiteraard - allemaal in het wit gekleed. Na vijf succesvolle edities trok Gibcus in 2020 zelf de stekker uit Sins of Ibiza, zoals het Hengelose festival inmiddels heette. Het werd allemaal te duur. Aan zo’n feest hangt een prijskaartje, denk alleen al aan de infrastructuur. Als de inkomsten niet tegen de uitgaven opwegen, moet je jezelf achter de oren krabben”, zei Gibcus in 2020 tegen Tubantia.

Hij was creatief, enthousiast, ondernemend en gepassioneerd

In 2017 was Gibcus tevens de drijvende kracht achter het festival Krang, dat eveneens op de Houtmaat werd gehouden. Krang bestaat nog steeds.

Het organiseren van festivals was in feite maar ‘bijzaak’ voor de initiatiefrijke Hengeloër die in het dagelijks leven vestigingsmanager was van het bedrijf Trescal. Creatief, enthousiast, ondernemend en gepassioneerd. Zo wordt Gibcus omschreven door mensen uit zijn omgeving.

Ruim een jaar geleden heeft Gibcus een herseninfarct gehad. Hij was volop bezig met het herstel daarvan, hij heeft zich helemaal teruggevochten”, zegt een kameraad. Een nieuw herseninfarct is de ondernemende Hengeloër fataal geworden.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Concurrentie voor Saudi-Arabië: Indonesië, Australië, Maleisië, Singapore denken over WK-bid 2034**

De Telegraaf.nl

11 oktober 2023 woensdag 7:06 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



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

**Length:** 267 words

**Body**

Ook Indonesië, Australië, Maleisië en Singapore denken erover een gooi te doen naar de organisatie van het WK voetbal van 2034. Met een gezamenlijk bid zouden zij het grootste voetbaltoernooi van de wereld uit handen kunnen houden van Saudi-Arabië, dat eerder al zijn interesse duidelijk maakte.

Een paar jaar geleden was al duidelijk dat Indonesië en Australië erover dachten samen het WK over elf jaar te organiseren. Daar hebben zij Maleisië en Singapore nu bij gevraagd, zegt het hoofd van de Indonesische voetbalbond tegen de Australische krant Sydney Morning Herald. Volgens Erick Thohir zien Maleisië en Singapore de organisatie wel zitten.

Thohir heeft vertrouwen in het bid. „Ik denk dat de FIFA zal zien dat het Midden-Oosten vorig jaar met Qatar al gastheer is geweest. Ik weet zeker dat de wereldvoetbalbond andere landen een kans gaat geven.” De Australische voetbalbond verwijst naar een eerder kort statement, waarin staat dat „het organiseren van het WK voor clubs in 2029 en/of het WK van 2034” wordt onderzocht.

De FIFA wees het WK van 2030 toe aan Marokko, Spanje en Portugal, waarbij ook wedstrijden worden gespeeld in Uruguay, Argentinië en Paraguay. Saudi-Arabië had ook interesse. Het belangrijke olieland, dat ook in de voetbalwereld aan de weg timmert, stelde zich vervolgens gelijk kandidaat voor het toernooi van vier jaar later.

Voorkeur

De FIFA wil voor het einde van de maand weten welke landen geïnteresseerd zijn in het WK van 2034. De voetbalbond heeft een voorkeur voor landen uit Azië en Oceanië, omdat de andere continenten bij de volgende toernooien al aan de beurt zijn.

**Graphic**

Image, Erick Thohir, ANP/HH

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Hamas geeft Poetin extra zet**

Het Parool

11 oktober 2023 woensdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Nieuws; Blz. 6, 7

**Length:** 773 words

**Byline:** DERK SAUER

**Highlight:** De oorlog tussen Hamas en Israël speelt de Russische president Poetin in de kaart, zegt Derk Sauer. De aandacht is even van Oekraïne afgeleid en dat komt zijn oorlogsinspanningen in dat land goed uit.

**Body**

Analyse: De wereld kijkt even niet naar Oekraïne

Dit zijn - ik kan het niet anders zeggen - goede dagen voor Vladimir Poetin. Terwijl de bombardementen op burgerdoelen in Oekraïne onverminderd doorgaan, is in Slowakije de pro-Russische Robert Fico tot premier gekozen, waardoor de Russische president nu twee bondgenoten heeft binnen de EU. Intussen leidde het gekrakeel tussen Republikeinen en Democraten in de VS tot het opschorten van nieuwe wapensteun aan Oekraïne.

Op het slagveld zit het de Oekraïners ook niet mee. Op gedurfde wijze is het land er weliswaar in geslaagd om - als natie zonder marine - de Russische hegemonie in de Zwarte Zee te doorbreken met een smadelijke terugtrekking van Russische oorlogsschepen als gevolg. Maar op land wordt nauwelijks vooruitgang geboekt.

Potentieel minstens zo verstrekkend is de geopolitieke aardschok die de Hamasaanval op Israël heeft veroorzaakt. De harde werkelijkheid is dat de ogen van de wereld niet langer op Oekraïne zijn gericht. En zeker als Israël besluit tot een grootscheeps militair offensief komt Oekraïne in directe competitie met Tel Aviv.

'Israël zal zeker meer Patriotraketten, 155 millimeter artillerie en munitie nodig hebben,' schreef Thomas Friedman in The New York Times, 'en daar heeft Oekraïne eveneens schreeuwende behoefte aan.'

Tijdens het jaarlijkse Valdajforum, afgelopen week, leek een opgewekte Poetin al te preluderen op de laatste ontwikkelingen. "Oekraïne houdt het alleen vol dankzij wekelijkse miljardensteun uit het Westen," zei Poetin. "Stel je voor dat die hulp stopt, dan heeft Oekraïne hooguit een week voordat de munitie op is."

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky was een van de eersten die zich ondubbelzinnig achter Israël opstelde. Hij trok daarbij een parallel met de Russische aanval op Oekraïne. "Het is hetzelfde kwaad. Het enige verschil is dat Israël is aangevallen door een terroristische organisatie en Oekraïne door een terroristische staat. (...) Duizenden raketten op vreedzame steden, schietende mensen in auto's. Mannen vrouwen, kinderen, niemand werd gespaard."

De paralellen zijn inderdaad treffend - denk alleen al aan de raketaanval vorige week op een café in het dorpje Hroza waarbij vijftig burgers werden gedood onder wie een kind van tien. Op het gebied van terreur kunnen het Kremlin en Hamas elkaar de hand schudden.

In zijn eerste reactie schoof Poetin de schuld in de schoenen van de VS. "Ik denk dat veel mensen het met mij eens zullen zijn dat dit een voorbeeld is van het falende Amerikaanse Midden-Oostenbeleid," aldus Poetin gisteren. In diezelfde lijn beschuldigen Russische staatsmedia 'het Westen' ervan alle energie te steken in het steunen van 'Oekraïense nazi's' in plaats van in een 'eerlijk' vredesproces.

Historisch probeert Rusland zowel Israël (waar een miljoen Russen wonen) als de Palestijnen te vriend te houden. Poetin ziet in Netanyahu een autoritaire evenknie. Maar Oekraïne heeft de accenten duidelijk veranderd. Rusland is door alle sancties in de armen van Iran gedreven. Iraanse drones en oorlogstechnologie zijn een essentieel onderdeel van de Russische oorlogsvoering geworden. En Iran is zoals bekend de belangrijkste sponsor van het Hamasgeweld. Hamasleiders worden met veel egards in Moskou ontvangen, pas nog door de Russische minister van buitenlandse zaken, Sergej Lavrov.

Concrete aanwijzingen dat Moskou betrokken was bij voorbereidingen van de Hamasaanval zijn er vooralsnog niet. Het Oekraïense ministerie van Defensie kwam echter met een opmerkelijke verklaring: Rusland zou op Oekraïne buitgemaakte Westerse wapens aan Hamas hebben geleverd om zo de regering in Kyiv zwart te maken.

En inderdaad doken ineens beelden op sociale media op van Hamasstrijders met Amerikaanse mitrailleurs. Dmitri Medvedev - de rechterhand van Poetin en vicevoorzitter van de Russische veiligheidsraad - stuurde een tweet de wereld in: 'Wel Navo-vrienden, de wapens die jullie aan het neonaziregime in Oekraïne hebben gegeven worden nu actief gebruikt in Israël.' Op propagandazender RT doken berichten van gelijke strekking op.

Het Kremlin grijpt ook de tragische gebeurtenissen in Israël aan om desinformatie te verspreiden en Oekraïne in een kwaad daglicht te stellen. De onrust leidt bovendien automatisch tot stijging van de olieprijs - een andere bonus voor Poetin. Zijn tactiek van de 'eeuwigdurende oorlog' om Oekraïne en het Westen uit te roken krijgt een extra zet door de Hamasaanval. Er is hier slechts een antwoord op: het oog scherp op Oekraïne houden.

Als het op terreur aankomt kunnen Kremlin en Hamas elkaar de hand schudden

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 6, pagina 7

**Graphic**

Het politiebureau van Sderot nabij de grens met de Gazastrook raakte zondag zwaar beschadigd bij een aanval door gewapende millitanten van Hamas. foto Ilia Yefimovich/Getty Images

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**NS-fietsenstalling moet eerste 24 uur gratis zijn; Meerderheid Tweede Kamer:**

De Telegraaf

11 oktober 2023 woensdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; Blz. 12

**Length:** 134 words

**Body**

Meerderheid Tweede Kamer:

DEN HAAG - Reizigers moeten hun fiets in bewaakte NS-fietsenstallingen de eerste 24 uur gratis kunnen parkeren. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor dit voorstel van D66-Kamerlid Lisa van Ginneken en CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf. Fietsers mogen nu al op verschillende stations van de NS hun fiets het eerste etmaal gratis stallen, maar dit is nog niet overal het geval. ,,De fiets is in veel gevallen onderdeel van de eerste of laatste kilometers van een treinreis", schrijven de initiatiefnemers. Daarom volstaat het volgens hen niet dat er vanuit de overheid alleen afspraken zijn gemaakt met de NS over de mogelijkheid om de fiets kwijt te kunnen, maar moet ook worden vastgelegd dat de kosten de eerste 24 uur niet voor de reiziger zijn.

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**Geweigerde expositie in gemeentehuis van Schouwen-Duiveland is niet uniek: ‘Bezoekers moeten zich in alle omstandigheden op hun gemak voelen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 01:45 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 467 words

**Byline:** Valeska Nastaly

**Body**

Hoe kan het dat een expositie zes jaar geleden wel en nu niet meer volledig kan worden tentoongesteld in het gemeentehuis in Zierikzee? Gewijzigde regels” zei de wethouder daar eerder over. Maar waarom en hoe zit dat precies?

Wat is er aan de hand?

Een expositie van Zeeuwse Wereldvrouwen die in 2017 in de centrale hal van het gemeentehuis heeft gestaan is nu niet meer ongecensureerd welkom. Dat heeft tot onbegrip geleid bij de initiatiefnemers Jessica Stein en Rudy Prager uit Noordgouwe maar ook in de politiek. Corina van der Vliet van de lokale PvdA-fractie stelde er schriftelijke vragen over aan het gemeentebestuur.

We proberen hierbij te handelen in het belang van alle inwoners van onze gemeente

Waarom is een deel van de expositie geweigerd door de gemeente?

Het gemeentebestuur zegt dat het gemeentehuis een openbare ruimte is en een plek waar bezoekers zich ‘in alle omstandigheden welkom en op hun gemak moeten voelen. Zij kiezen er in veel gevallen niet bewust voor om een expositie in het gemeentehuis te bezoeken.’ Als burgers bijvoorbeeld een paspoort komen ophalen wil de gemeente ze niet nietsvermoedend confronteren met uitingen die zij bijvoorbeeld als aanstootgevend of politiek beladen kunnen ervaren. ‘Voor alle exposities wordt hierop een afweging gemaakt. We proberen hierbij te handelen in het belang van alle inwoners van onze gemeente. Voor de thema-expositie van de Wereldvrouwen heeft de gemeente voor een aantal panelen aangegeven dat het gemeentehuis daar niet de beste expositieplaats voor is. De onvoorbereide confrontatie met enkele woorden in de expositie zou kunnen leiden tot ongemak en kwetsen van kind en/of volwassene.’

Al eerder zijn exposities niet of in aangepaste vorm doorgegaan vanwege bijvoorbeeld te veel naakt

Waarom kon de expositie in 2017 nog wel en in 2023 niet meer?

In de tussentijd in 2018 heeft de centrale hal van het gemeentehuis een nieuwe inrichting gekregen. Meer instellingen en organisaties zijn onder het dak van de gemeente te vinden zoals de GGD laat het gemeentebestuur weten. ‘Sindsdien houden we er daarom rekening mee dat activiteiten in de centrale hal geschikt zijn voor alle doelgroepen. Al eerder zijn exposities niet of in aangepaste vorm doorgegaan vanwege bijvoorbeeld te veel naakt.’

Wie bepaalt de regels?

De gemeente zegt algemene richtlijnen te hanteren die zijn gebaseerd op twee beleidsvisies Tij van de Toekomst en de Organisatievisie waarin het uitgangspunt is dat mensen op Schouwen-Duiveland rekening met elkaar houden.

Waarom zijn er exposities in het gemeentehuis?

Het gemeentebestuur stelt de centrale hal beschikbaar als laagdrempelige expositieruimte voor lokale amateurkunstenaars of thema-exposities. Ze schrijft: ‘Het gemeentehuis is niet in de eerste plaats een expositieruimte maar een openbare publieke ruimte.’

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Koffie met Caroline voor 9000 euro**

De Telegraaf

11 oktober 2023 woensdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** JOURNAAL; Blz. 23

**Length:** 427 words

**Body**

De stemming was opperbest op het tweede Beter Lopen Gala in Hart van Holland in Nijkerk. Het evenementencomplex is eigendom van Quote 500-ondernemer Gerard van den Tweel, tevens voorzitter van de Stichting Beter Lopen.

De opbrengst wordt besteed aan het streven om uiteindelijk elke provincie in Nederland te voorzien van een Lokomat. Met dit innovatieve apparaat kunnen mensen met bijvoorbeeld een dwarslaesie weer op de been worden geholpen.

Vooraf hoopte Van Tweel op een ton: ,,Elk apparaat kost 450.000 euro. Er staan nu twee Lokomats in Nederland. Met twaalf provincies hebben we dus nog wel even te gaan.'' Feestelijk uitgedoste gasten betaalden 500 euro per couvert en tastten, ook via een loterij (loten à 100 euro per stuk) en een veiling, flink in de buidel voor het goede doel. Veilingmeester Junior Zegger hamerde met zijn charme af op een veilingopbrengst van 80.000 euro: ,,Wat is dat toch, mensen? Hebben jullie je portemonnee niet meegenomen? Doe hem open dan!'' Iemand tikte vervolgens 9000 euro af om op de koffie te gaan bij BBB-voorvrouw Caroline van der Plas.

Tussen alle gezelligheid door vertelden Lokomat-gebruikers aangrijpende verhalen. Menno Streefland, schoonzoon van een huisarts in Nijkerk, kan na een skiongeluk niet meer lopen, maar gaat elke dag vooruit. Hij sprak de hoop uit dat hij met hulp van de Lokomat op het volgende gala weer kan dansen.

Zonder of met Mona Keijzer was de onbetwiste koningin van het gala-initiatiefnemer Liesbeth Mekkering. De energieke headhunter liep door een medische fout in 2008 een hoge incomplete dwarslaesie op. Ze straalde, met een beetje steun van een rollator, op het gala in een jurk van haar vriendin, modeontwerpster Sheila de Vries: ,,Zoals Liesbeth is er geen tweede. Zij zet zich dag en nacht in voor anderen.''

Samen met ondernemers Gerard van den Tweel, Peter Karsten en Eegh van Arkel richtte Liesbeth de Stichting Beter Lopen op. Gesteund door Maurice de Hond, wiens - helaas overleden - zoon Marc ook dankbaar gebruik maakte van het apparaat: ,,Met voeten die niets voelen, vraagt oefenen op een loopband veel begeleiding. De Lokomat neemt het werk van twee fysiotherapeuten over.''

Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer, vergezeld door haar sportvriendin en top strafrecht-advocaat Esther Vroegh, liet zich veilen: .Niet mezelf natuurlijk, ik geef een schaatsclinic aan de hoogste bieder.''

Een uurtje buffelen op de ijsbaan onder leiding van de schaatsster bracht 5000 euro op. Ook dat bedrag droeg bij aan de eindopbrengst van 200.300 euro. '

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**Brieven**

De Telegraaf

11 oktober 2023 woensdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** WATUZEGT; Blz. 16

**Length:** 1156 words

**Body**

Barbaars

In Israël zijn extreem barbaarse daden begaan. In Nederland wordt vervolgens vooral gediscussieerd over begrip voor de Palestijnse kwestie. Ook burgemeesters stellen zich lafhartig op. Onafhankelijk van naar welke groepering je sympathie uitgaat, is er hier sprake van een extreem barbaarse daad. In Nederland is echter ruimte om alles vanuit een ander standpunt te benaderen. Walgelijk. Wat voor land zijn we geworden!

J. Smulders, Arnhem

Onhoudbaar

In onze gepolariseerde maatschappij ontbreekt iedere nuance. Je móet onvoorwaardelijk achter Israël staan, anders deug je niet. Maar hoelang is het nu al een gegeven dat de situatie met de Gazastrook onhoudbaar is? Je kunt geen 2 miljoen mensen gevangen zetten op een klein stukje grond en ze te pas en te onpas de meest primaire levensbehoeften ontzeggen en negeren welke tijdbom je daarmee creëert. Op zijn minst dient Israël de verantwoordelijkheid te nemen voor haar aandeel. En met haar alle westerse landen die om politieke redenen toen en nu kritiekloos Israël steunen. Dit had nooit zover moeten en hóeven komen.

Els Voort, Oostvoorne

Hamas

Al die mensen die begrip hebben voor Hamas hebben een kort geheugen. Dit zijn dezelfde monsters die hun broeders van de PLO te pletter gooiden van een flat in 2007. Dezelfde Hamas die Gazanen verdacht van spionage voor Israël achter een motorfiets door de straten van Gaza slepen tot de dood erop volgt. Dezelfde die hun bewoners die protesteren afranselen en gevangen zetten. Echte vrijheidsstrijders.

Rami de Lieme,

Amsterdam

Hekken

Israël heeft een volledige blokkade van de Gazastrook aangekondigd en de burgerbevolking opgeroepen daar te vertrekken. Hoe hadden ze zich dat voorgesteld? Er staan al jaren dubbele, metershoge hekken om Gaza heen. Er kan niemand in of uit.

Ronald Baaten, Asten

Conflict

Een lezer stelt: 'Er moet echter eens goed gekeken worden waar dit conflict over gaat zonder direct een schuldige aan te wijzen' (WUZ, 10/10). Daar hoeft al sinds 1948 niet meer naar gekeken te worden. Extremisten in de regio waren het niet eens met de onder auspiciën van de VN opgerichte staat Israël en bezwoeren dat zelf op te lossen door Israël weer van de kaart te vegen en alle joden aldaar in zee te drijven. Verreweg de meeste Palestijnen hebben die behoefte helemaal niet, maar ze leven nu eenmaal in een totale dictatuur van hun leiders; in Gaza je mond open doen kost je de kop.

mr. R. Polanus

Tegenstellingen

Ik wil mijn walging uitspreken over de uitingen van in ons land wonende moslimgroeperingen die met Palestijnse vlaggen zwaaiend haatdragende kreten uitschreeuwen tegen Israël en de Joodse bevolking. Hoe kunnen wij dat in ons land tolereren? Mijn grootste vrees is hoe de toekomst in ons eigen land en in Europa eruit gaat zien wanneer de toestroom van moslim-immigranten maar blijft groeien en de tegenstellingen alleen maar groter worden.

R. van Heck

Wapens

Men kan zich afvragen hoe het komt dat in landen en gebieden waar de bevolking in totale armoede leeft, nauwelijks te eten heeft en medische zorg moet ontberen, hun dictatoriale en terroristische regimes schier onuitputtelijke hoeveelheden wapens bezitten. Wie verschaft hun die wapens en kan daar niet eens een halt aan worden toegeroepen? Of is de wapenindustrie onschendbaar?

Alex Hendriks

Schuld

Het is toch bizar en vreselijk dat hier in Nederland verschillende groepen, zelfs verschillende steden, partij kiezen? Als er hier al ruzie gemaakt wordt over 'de schuld van' en uit het oog verloren wordt hoeveel onschuldige burgers aan alle zijden slachtoffer zijn, kan men dan verwachten dat er een oplossing komt aan een onderhandelingstafel? Begin eens bij de splinter in het eigen oog om de balk bij een ander te verwijderen. Heb oog voor het menselijk leed en zorg voor elkaar.

A. Vink, Noordwijk

Schiphol

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) heeft berekend dat met de huidige vloot 487.000 bewegingen op Schiphol mogelijk zijn binnen de vastgestelde geluidsruimte. Minister Harbers wil om onbegrijpelijke redenen de conclusies van het NLR niet onderschrijven en houdt vast aan een krimp naar 440.000 bewegingen. En dit beleid wordt dan gevoerd door een minister van de VVD, een partij die in haar verkiezingsprogramma met geen woord over mogelijke krimp heeft gerept. Bovendien staat het haaks op het regeerakkoord. Het wordt de hoogste tijd dat de VVD deze minister een keer tot de orde roept.

Peter v/d Geest, Hillegom

Wederopstanding

Sven Mislintat heeft als technisch directeur van Ajax 115 miljoen euro aan nieuwe spelers uitgegeven. Allemaal voetballers van het tweede garnituur zo is wel gebleken. Trainer Maurice Steijn behoort tot dezelfde categorie. Een aardige trainer maar niet meer dan dat. Ajax heeft behoefte aan een toptrainer en enkele topspelers om het tij te keren. Gelukkig zit er nog genoeg geld in kas en krijgen echte Ajacieden de touwtjes weer in handen. De wederopstanding gaat beginnen.

Hans Vervoort, Apeldoorn

Subsidies

De keerzijde van het afschaffen van fossiele subsidies zal zijn dat de winsten van de betreffende bedrijven zullen zakken, wat een forse prijsstijging van benzines en aanverwante producten kan betekenen. De financiële situatie van de consument zal nog meer onder druk komen staan. Het geld dat met de afbouw in de schatkist terugkomt, dient dan direct of indirect terug te vloeien naar de consument.

C.A.L. Klerk, Weert

Voorspelling

Het KNMI komt (weer) met onheilspellend nieuws over de gevolgen van klimaatverandering in Nederland. Dat het klimaat verandert kan niemand ontkennen, maar de bangmakende toon van het KNMI irriteert me mateloos. Want laten we eerlijk zijn, het komt regelmatig voor dat ze het weer voor morgen niet eens goed voorspellen.

Angelique Bosselaar

Ajax

Juventus dacht dat het nooit zou gebeuren, ondenkbaar. Bordeaux, Nottingham Forest, River Plate en HSV, geen van deze clubs had er ooit ook maar één dag rekening mee gehouden. Maar de geschiedenis liegt niet, deze ploegen die allemaal kampioen waren in hun competitie degradeerden allemaal.

John Kruis, Schelluinen

Mars

Nederland is volgend jaar gastheer van de internationale astronautenconferentie, het 35e ASE Planetary Congress. Gastheer Andre Kuipers hoopt dat we ooit naar Mars kunnen. Een uitgeputte aarde achterlaten, met alle ziektes en kwade geesten, en dan met een selecte, gezonde groep mensen op Mars een nieuwe leefwereld starten. Van voor af aan beginnen, als dat toch mogelijk zou zijn.

John Dijkxhoorn, Delft

Vreedzaam

We doen er alles aan om de natuur in stand te houden. Creëren leefgebieden voor diersoorten om uitsterven te voorkomen. Maar om één levensvorm geven we geen zier. En dat is het menselijk ras. Overal op deze aardbol zijn mensen bezig elkaar uit te roeien. Hetzij vanwege verschillen in geloof, politieke verschillen, of puur landjepik. Waarom is het toch niet mogelijk dat mensen, ondanks hun verschillen, vreedzaam samenleven?

H. v/d Wal, Amsterdam

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**Vijf ton extra nodig voor herinrichting Van Haestrechtstraat: nee zeggen kan niet meer**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 08:50 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 309 words

**Byline:** Sylvia van de Ven

**Body**

KAATSHEUVEL - De herinrichting van de Van Haestrechtstraat/Wielstraat tussen Kaatsheuvel en Waalwijk pakt fors duurder uit dan gedacht. De gemeenteraad van Loon op Zand werd deze week om vijf ton extra gevraagd. Dit zijn voorstellen waar we niet op zitten te wachten.”

De politiek stond met de rug tegen de muur. Nee zeggen kan niet meer de weg is zo goed als klaar. We krijgen een aanvraag voor geld dat al is uitgegeven” concludeerden Gemeentebelangen CDA en Toekomstig KLM. Waarom zijn we niet eerder geïnformeerd?”

Behoorlijke tegenvaller

Marten Krikken (Toekomstig KLM) zei best te begrijpen dat projecten kunnen tegenvallen. Maar dit is wel een behoorlijke post. Houd ons beter op de hoogte. Dit geeft de indruk dat we niet in control zijn.”

Volgens wethouder Jan Brekelmans werd ook hij laat geconfronteerd met het tekort. Ik hoorde dit in mei en toen was het al onomkeerbaar.” Wel beloofde hij de raad voortaan eerder te informeren.

Volgens de gemeente werden niet alleen zaken als asfalt duurder maar zijn er tijdens het project ook verschillende werkzaamheden gecombineerd. Enexis heeft een extra spanningskabel en een nieuwe gasleiding aangelegd Delta ging aan de slag met glasvezel.

Kijk vooral ook naar het resultaat. Er ligt een hartstikke mooie weg.

Niet iedereen kan tegelijk op hetzelfde tracé werken” aldus een woordvoerder. Als de ene partij vertraging oploopt heeft dat direct gevolgen voor de andere werkzaamheden.” Het werk liep zo’n tweeënhalve maand vertraging op. Kosten voor wegafzetting toezicht en inzet van materieel liepen gewoon door.”

Ook werd er tijdens het werk asbest en andere verontreiniging aangetroffen. Voor het verwijderen zijn strakke protocollen. En dat kost tijd en geld.” Brekelmans begreep de teleurstelling over de extra kosten maar vroeg vooral ook naar het resultaat te kijken. Er ligt een hartstikke mooie weg.”

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Verbluffende AI-schoolfoto’s overspoelen sociale media: 'Dit is nog maar het begin’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 04:30 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 828 words

**Byline:** Sebastiaan Quekel

**Body**

Johan Derksen in een stoer bikerjasje, Willem-Alexander in hippe jeans en Marc-Marie Huijbregts met een vetkuif alsof hij zojuist uit de film Grease is weggelopen. Het internet is in de ban van een nieuwe app die zeer realistische schoolfoto’s van bekende en onbekende mensen maakt, met uiteraard een flinke scheut humor. De resultaten zijn verbluffend, en volgens deskundigen slechts het begin. ,,De volgende stap is het simuleren van ons leven in video’s.”

Je hoeft Instagram of TikTok maar te openen en je ziet het. Die zoveelste hippe jaren 90-gversie van je collega of familielid. Hebben al die mensen stiekem een Photoshop-cursus gevolgd? Neen: AI Yearbook is de naam, een nieuwe functie van de bekende foto-app Epik. Met slechts een paar klikken ga je tientallen jaren terug in de tijd. Het is binnen een paar weken uitgegroeid tot een grandioos succes. ,,Dat komt omdat het op een geloofwaardige wijze een alternatieve versie van jezelf presenteert”,legt mediapsycholoog Mischa Coster uit. ,,Mensen zien die gekke foto’s en denken: dat wil ik ook. Het is typisch kuddegedrag, een gevalletje fear of missing out (fomo).”

Het succes van AI Yearbook is tegelijkertijd ook typisch.

Bij het woord ‘schoolfoto‘ gaan bij veel mensen al de nekharen overeind staan. Wat had je toen toch een vreselijk kapsel, of net een paar puistjes te veel of scheve tanden. Epik speelt in op die schaamte door extreem de nadruk te leggen op bekende stereotypen. Denk aan die stoere voetballer op wie alle meisjes verliefd zijn, die langharige rocker die elk jaar de trend zet of die doorgewinterde studiebol die altijd hoge cijfers haalt. De alternatieve versies die Yearbook je voorschotelt zijn legio.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Hoe werkt het?

De opzet is vrij simpel. Je stuurt acht tot twaalf foto’s van jezelf in, betaalt circa 7 euro en je laat de kunstmatige intelligentie zijn werk doen. Vervolgens krijg je tientallen foto’s terug die volledig in de stijl van een schoolfoto uit de jaren 90 zijn, inclusief die kenmerkende wolkenachtergrond. ,,Het is nostalgisch en het prikkelt onze nieuwsgierigheid, wat een zeer sterke gedragsmotivator is”, vertelt Coster. Dat de functie best veel geld kost - 7 euro pér ronde - houdt mensen kennelijk niet tegen. ,,Als anderen er bereid zijn voor te betalen, dan zal het wel goed zijn en kan ik niet achterblijven. Een bekende trend in de wereld van sociale media.”

Wie denkt dat een nerd-versie van Johan Derksen het maximale is wat onze technologie te bieden heeft, heeft het mis. Dit is nog maar het begin, zegt cyberdeskundige Dave Maasland. ,,Een volgende stap in deze AI-apps zou kunnen zijn dat ze niet alleen jaarboekfoto’s simuleren, maar ook video’s waarin je ziet hoe iemand door de jaren heen verandert”, vertelt hij. ,,Het gebruik van video geeft ons de mogelijkheid om onszelf of anderen om te zetten in een volledig digitale ervaring. Denk aan een gesprek voeren met je grootouders of kunnen zien hoe je ouders erbij liepen vroeger op school. Straks kan iedereen naar de toekomstige versie van zichzelf kijken.”

Met de opkomst van augmented reality en virtual reality kunnen dergelijke apps in de toekomst een volledige virtuele ervaring bieden, waarbij je door verschillende tijdperken van je leven kunt lopen. ,,Als je deze technologieën combineert komt de metaverse steeds dichterbij, waar we ook onze toekomstige zelf, kinderen of beroemde figuren kunnen ‘ontmoeten’ of de echte wereld opnieuw kunnen vormgeven”, zo verwacht Maasland.

‘Straks is alles nep’

Aan al deze vernuftigheid hangt ook een prijskaartje. Apps zoals Epik verzamelen een schat aan persoonlijke gegevens. Het is niet altijd duidelijk waar deze gegevens voor worden gebruikt, of dat ze op een veilige manier worden opgeslagen. De National Privacy Commission van de Filippijnen is een onderzoek begonnen naar Epik. SNOW Corporation, het moederbedrijf van de app, ontkent de beschuldigingen. ,,De Epik-app slaat geen persoonlijke informatie, waaronder selfies, op om de AI Yearbook Photos te maken. Deze informatie wordt ook meegedeeld aan de gebruikers van de app in het privacybeleid.”

Naast privacy speelt ook het mentale welzijn een rol. Constant naar geïdealiseerde of aangepaste versies van onszelf te hunkeren kan in potentie schadelijk zijn voor ons zelfbeeld. Coster gelooft daar niet zo in. ,,Mensen doen dit niet om erkenning te krijgen, het is gewoon entertainment. Als je een foto van je nieuwe kapsel op sociale media plaatst en je krijgt daar geen reacties op: dat kan wel effect hebben op je mentale welzijn. Maar dit? Nee, dit is gewoon vermaak.”

Het blijft volgens Coster belangrijk om alert te blijven op misbruik. ,,Het gaat nu om onschuldige foto’s, maar het kan gevaarlijk worden als we te veel vertrouwen krijgen in AI. Het risico bestaat dat we straks niet meer kunnen onderscheiden wat nep of echt is. Er kan daardoor een vertrouwenscrisis ontstaan.” Maasland bevestigt dat. ,,We gaan naar een tijd toe waarin alles nep kan zijn.”

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Tapasrestaurant ’t Zusje koopt in Tilburg het markante Meesters-pand en gaat er flink veranderen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 02:31 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 276 words

**Byline:** Bas Vermeer

**Body**

TILBURG – Na bijna negen jaar is het voor ’t Zusje tijd om afscheid te nemen van de Korte Heuvel. Het tapasrestaurant heeft het pand van stadcafé Meesters gekocht. ,,‘Wow’ denk je als je het ziet”, zegt Peter Smits. Hij is er heel wat van plan.

’t Zusje had zijn tijd aan de Korte Heuvel wel gehad, de nadruk van het horecastraatje is steeds meer op stappen komen te liggen en minder op eten. Daarbij: ’t Zusje viel in de rij met ongeveer dezelfde panden amper op, ook al zit het tapasrestaurant in het roemruchte ‘Voskens-pand’.

,,Het terras was beperkt en gevoelsmatig zaten we er misschien wat verstopt”, zegt Peter Smits, eigenaar van de horecaketen ’t Zusje, die afgelopen jaren héél snel gegroeid is. Volgend jaar opent ’t Zusje de 36ste vestiging – waar wil hij nog niet zeggen – en de Tilburgse loot was in 2015 de achtste. ,,We waren in Tilburg eigenlijk aan een verbouwing toe, maar toen kwam dit op ons pad. Met dit pand zijn we heel gelukkig.”

Een omwenteling

Het wordt een flinke verandering aan de Monumentstraat, waar stadscafé Meesters bijna dertig jaar opereerde. Het café is op zondag 15 oktober voor het laatst open en een week later is er nog een afscheid van het personeel. ’t Zusje gaat er binnen flink verbouwen. ,,Al blijft het aantal bezoekers dat binnen kan gelijk”, zegt Smits.

Nog een verandering: ’t Zusje gaat op de nieuwe stek waarschijnlijk ook overdag open, al is het nog te vroeg om daarop vooruit te lopen. In de avond eten bezoekers voor een vast bedrag, overdag betaal je voor twee gerechtjes 7,60 euro.

Smits heeft er zin in, de nieuwe vestiging hoopt hij rond het voorjaar te openen. Dan sluit de vesting aan de Korte Heuvel.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Kielegat pakt uit met Elluf Elluf-viering op vier Bredase pleinen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 02:48 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 309 words

**Byline:** Julia van de Langenberg

**Body**

BREDA - De feestkleding kan weer uit de kast want over een maand start het nieuwe carnavalsseizoen. Dit jaar wordt Elluf Elluf in ut Kielegat grootser aangepakt dan ooit. Op vier pleinen in de stad vinden er festiviteiten plaats.

De Elfde van de Elfde vind dit jaar plaats op zaterdag 11 november. Samen met de Bredase horeca wilt Stichting Kielegat het carnavalsseizoen net als in andere steden meer op de kaart zetten. Deze groots opgezette start zorgt voor een feestelijke verspreiding door de hele binnenstad. Op de Grote Markt het Kerkplein de Havermarkt en bij de Haven kunnen carnavalsliefhebbers genieten van verschillende artiesten.

Onthulling

Voor de mensen die al heel wat jaren carnaval vieren opent de Grote Markt de middag met een nostalgisch carnaval. Hier kan je genieten van authentieke carnavalshits en een ouderwets ‘rondje van Duin’. Kinderen kunnen zich laten schminken en daarmee een prijs winnen voor het best geschminkte ‘Brakske’.

Om 16.11 uur wordt de opvolger van Prins Arie feestelijk onthuld. Alle Kielegatters krijgen dan eindelijk antwoord op hun vraag: “Wie wordt de nieuwe hoogheid van ut Kielegat?”

Pleinen

Op de vier pleinen kunnen bezoekers genieten van meer optredens. Denk aan Gullie Gebroeders Rossig Peterselie Mosterd na de Maaltijd De Party Brigade en nog vele anderen.

De Aláááfterparty op de Havermarkt zet een eigen traditie voort met een Elfde van de Elfde-editie. Bezoekers kunnen genieten van DJ FeestRay live optredens van lokale artiesten en een onvergetelijke sfeer. Dit wordt gepresenteerd door bekende Bredase gezichten van Sanseveria TV Tommy Lips en Sjansjee.

Ook op het Kerkplein gaan ze er dit jaar een gezellig Kielegats feestje van maken. Een DJ zal daar oude en nieuwe carnavalshits draaien.

De jeugd trekt vaak richting de Haven. Zaterdagmiddag staat daar een optreden van oa. Veul Gére op het programma.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Voor- en tegenstanders praten over twee windmolens op Isselt: ‘In gesprek met elkaar, niet tegenover elkaar’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 09:34 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 623 words

**Byline:** Johan Hardeman

**Body**

Omwonenden zijn fel tegen ‘de reusachtige turbines’, maar er zijn ook veel mensen die het hoog tijd vinden voor schone windenergie van eigen bodem. De plannen voor twee 210 meter hoge windmolens op bedrijventerrein Isselt in Amersfoort leiden tot scherpe discussies. Hoe verder? Voor- én tegenstanders mogen nu meepraten.

Het is in deze vorm nog nooit eerder voorgekomen in Amersfoort. Er wordt een speciaal overlegorgaan ingesteld dat mag meepraten over de plannen voor twee windmolens op Isselt. In de zogeheten ‘omgevingsadviesraad’ is straks plek voor maximaal 20 deelnemers van allerlei pluimage. Bijvoorbeeld energiecoöperatie Samen Energie Amersfoort, maar ook inwoners uit Amersfoort en Soest, of een actiecomité dat zich tegen de komst van de windmolens keert.

Een onafhankelijke partij gaat met iedereen om tafel om te bespreken hoe het verder moet met het veelbesproken plan voor de twee toekomstige windturbines op Isselt. ,,We willen dat mensen meepraten, we moeten met elkaar in gesprek en niet tegenover elkaar staan”, zo reageerde wethouder Astrid Janssen dinsdag in de gemeenteraad. In de omgeving is veel weerstand tegen de komst van de windmolens. Twee weken geleden vertelden omwonenden nog dat ze er ‘slapeloze nachten’ van hadden.

Energie voor zesduizend huishoudens

Het Amersfoortse stadsbestuur ziet vooralsnog echter geen redenen om het plan voor de windturbines bij het grofvuil te zetten. Ze vindt het juist heel belangrijk dat er in Amersfoort behalve zon- ook windenergie wordt opgewekt om klimaatverandering tegen te gaan. De windmolens moeten schone energie opwekken voor zesduizend huishoudens. Ook benadrukt wethouder Janssen daarbij dat Amersfoort zich als de windmolens er komen, zal houden aan de landelijke normen voor afstand, geluid en natuur.

Een deel van die normen wordt vernieuwd en zal binnen een aantal maanden bekend zijn. Toch stemde de Amersfoortse gemeenteraad dinsdag al in met de komst van een omgevingsadviesraad. Is dat niet voorbarig? Daarover werden enkele felle debatten gevoerd. Een grote meerderheid concludeert echter dat langer wachten alleen maar leidt tot uitstel. Bovendien zal elkaar leren kennen, inlezen en praten lang duren.

Voor- en tegenstanders bepalen waar ze het wél over eens zijn

Wat hebben inwoners van Amersfoort eigenlijk aan zo'n nieuwe praatclub? Nou, het moet de invloed van de omgeving én het begrip voor elkaar vergroten. Maar het moet ook leiden tot een omgevingsconvenant met concreet advies voor de gemeenteraad. In dit stuk papier staat straks waar de deelnemers het over eens zijn geworden. Bijvoorbeeld over geluid, type turbine, verlichting, lokaal eigendom of planschade.

De omgevingsraad zal uiteindelijk niet zelf een oordeel vellen over het plan voor de twee windmolens. Dat zal de gemeenteraad namelijk moeten doen. Maar het advies vanuit de omgevingsraad zal waarschijnlijk zwaar meewegen. Het kan ook goed zijn dat de omgevingsraad het niet over alles eens wordt, omdat de verschillende belangen te ver uit elkaar liggen. Ook dan is de gemeenteraad er om een besluit te maken.

Te veel risico's en onzekerheid

Een grote meerderheid van de lokale politiek vindt een omgevingsraad een goed idee. ,,Een mooie manier om mensen mee te laten praten. Laten we snel beginnen”, reageerde D66-fractieleider Marjolein Perdok.

Enkele oppositiepartijen stemden tegen. Menno Fousert van Amersfoort2014 vindt dat er te veel risico’s zijn en te veel onduidelijk is. Ook meent hij dat de gemeente wel erg uitstraalt dat de windmolens er sowieso moeten komen.

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

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**‘Het afschaffen van fossiele subsidies moet geen doel op zich worden’**

De Volkskrant.nl

11 oktober 2023 woensdag 11:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 873 words

**Byline:** Tjerk Gualthérie van Weezel

**Body**

Het afschaffen van fossiele subsidies klinkt als een logische manier om het klimaat te helpen en de staatskas te spekken. Maar zo simpel is het helaas niet, stellen onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving en van het Centraal Planbureau.

Het is precisiewerk, beschrijven zij in een vandaag gepubliceerd rapport met de titel Afschaffen fossiele subsidies: eerder een hersenkraker dan een no-brainer. Het is heel goed dat afgelopen maanden in verschillende onderzoeken is aangetoond dat met name grote bedrijven miljarden aan belastingkortingen ontvangen voor het verbranden van fossiele brandstoffen, stelt PBL-onderzoeker Herman Vollebergh. ‘Maar bij de vraag of je dergelijke subsidies moet afschaffen, moet je wel steeds onderzoeken of dat de energietransitie vooruithelpt. Want ik neem toch aan dat dat uiteindelijk ook is wat de klimaatactivisten van Extinction Rebellion willen.’

Nou, het afschaffen lijkt voor velen een doel op zich. Niet alleen klimaatactivisten op de A12 roepen dat. Maar bijvoorbeeld ook een groep van honderden economen.

‘Ja. Ik ergerde mij daar wel aan. Als je de conclusie trekt dat je die miljarden uit al die onderzoeken wel kunt schrappen en het geld anders gebruiken, mis je echt iets. Dan ga je ook verkeerde beslissingen nemen.’

Zoals?

‘De belasting op elektriciteit is het belangrijkste voorbeeld. Bedrijven betalen een veel lager tarief voor elektriciteit dan consumenten. Dan kun je zeggen: daar moet wat aan gebeuren, bedrijven moeten meer belasting gaan betalen. Maar als het om het klimaat gaat, wil je vooral dat consumenten en bedrijven overstappen van fossiele brandstoffen naar elektriciteit. Dan moet je dus vooral zorgen dat bedrijven en huishoudens weinig belasting op stroom betalen. Vervolgens wil je wel dat het opwekken van elektriciteit met kolen en gas zwaar wordt belast.’

Over de auteur

Tjerk Gualthérie van Weezel schrijft voor de Volkskrant over energie en de impact van de energietransitie op het dagelijks leven.

Afgelopen maanden overtroffen verschillende onderzoeken elkaar met steeds extremer ramingen van fossiele subsidies. Van 30 miljard euro tot 37,5 miljard euro, naar een maximumbedrag van 46,4 miljard euro vorige maand in de Miljoenennota. De planbureaus houden het dinsdag op een bedrag van 17,1 miljard. Daarbij komen ze ook met een andere definitie van fossiele subsidies, waardoor hun raming op 13,7 miljard euro uitkomt.

Hoe kan het dat jullie nu weer met andere cijfers komen?

‘Het precieze antwoord daarop is erg technisch. Maar belangrijk is denk ik dat die 17 miljard uitgaat van dezelfde definitie als de andere onderzoeken en dat we daarvoor eigenlijk hetzelfde bedrag vinden als het kabinet in de Miljoenennota. Zij hebben alleen nog een paar andere posten opgenomen, die wij niet meetellen. Zoals 14 miljard subsidie omdat er geen accijns wordt geheven op fossiele olie, waaruit plastic wordt gemaakt.’

Daarnaast hebben jullie dus ook nog met een andere definitie gerekend waarbij de fossiele subsidie op ruim 13 miljard uitkomt. Waarom?

‘We doen dat omdat die definitie een beter beeld geeft van de subsidies die je echt zou willen aanpakken. Je vergelijkt dan niet verschillende belastingtarieven, maar kijkt wat de klimaatschade is van het uitstoten van één ton CO2. Wij hanteren daarvoor een prijs van 130 euro. Vervolgens kijk je per vorm van energieverbruik wat het kost om een ton CO2 uit te stoten. Ligt die prijs onder de 130 euro, dan is er sprake van een fossiele subsidie. Wij willen eigenlijk af van de discussie over die getallen en toe naar de vraag welke subsidies de energietransitie remmen.’

Welke zijn dat?

‘De belangrijkste is de belastingvrijstelling voor de lucht- en scheepvaart. Daarnaast de elektriciteitsbelasting en verschillende regelingen voor de industrie.’

De vrijstelling voor kerosine en stookolie ligt alleen internationaal vast. Daar kun je als land toch niets aan veranderen?

‘Helaas niet. Het kabinet moet daarvoor vooral proberen internationale afspraken te maken. En binnen Europa.’

En gewoon vliegtickets duurder maken?

‘Dat is een mogelijkheid. Maar dat kun je als land niet eindeloos doen. Als tickets hier te duur worden, gaat iedereen namelijk vanaf Brussel of Frankfurt vliegen. Ook dit moet je dus samen met andere landen doen.’

En hoe zit dat met de elektriciteitsbelasting?

‘Je ziet daar dus dat elektriciteit, zeker voor consumenten, relatief duur is in verhouding tot de klimaatschade die het veroorzaakt. Terwijl je dus juist wil dat bedrijven en huishoudens elektrificeren. Het vorige kabinet heeft al wel wat stappen gezet om dit meer recht te trekken.

‘We moeten trouwens breder kijken dan alleen belasting op energie. Zo ondersteunt de staat ook op andere manieren klimaatschade. Door exportkredietverzekeringen te geven aan de bedrijven die fossiele industrie winnen, bijvoorbeeld. Dat veroorzaakt ook klimaatschade.’

De Tweede Kamer heeft deze week een motie aangenomen om te onderzoeken hoe alle fossiele subsidies in 2, 5 en 7 jaar afgebouwd kunnen worden. In hoeverre is dit rapport daarop al een antwoord?

‘Dit is geen precieze analyse van wat verstandig is om per subsidie te doen. Dat zullen commerciële bureaus de komende maanden voor het kabinet gaan doen. Onze informatie helpt daar denk ik wel bij.’

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Koen (23) uit Kampen staat binnenkort in het theater voor zijn tweede boek**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 10:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 653 words

**Byline:** Marc Dorenbos

**Body**

Niet veel mensen kunnen zeggen dat er een boek op hun naam staat laat staan twee. Koen Bruning (23) uit Kampen kan dit wel zeggen. Na zijn eerste boek Samen Rijk een pleidooi voor het basisinkomen is er recent ook Er is wél een alternatief verschenen. Bruning heeft aan dit boek meegewerkt als redacteur en auteur.

Naar aanleiding van het boek staat Bruning op 30 oktober met de ‘Postkapitalisme-karavaan’ in de Stadsgehoorzaal in Kampen. Hij zal de avond waar onder andere ook hoogleraar Roel Kuiper en de directeur van Commons Network Sophie Bloemen bij aanwezig zijn modereren.

Waar gaat Er is wél een alternatief over?

We zien al langere tijd dat de kritiek op kapitalisme aanzwelt. Maar wanneer je alternatieven wil voorstellen voor het huidige kapitalistische systeem of als je zegt dat het anders kan krijg je vaak te horen dat er geen alternatief mogelijk is. Het doel van dit boek is laten zien dat er op elk terrein van onze samenleving wél een alternatief mogelijk is.’’

In het boek zijn portretten opgenomen van mensen die vastlopen in het huidige systeem. Op deze manier willen we de urgentie van de alternatieven die wij aandragen proberen te benadrukken. De portretten laten zien wat de gevolgen zijn als je niks wil veranderen aan het systeem.’’

In het boek worden verschillende alternatieven besproken waaronder de coöperatieve samenleving. Over dat onderwerp gaan jullie het 30 oktober in Kampen uitgebreid hebben. Wat is de coöperatieve samenleving?

De coöperatieve samenleving bestaat uit alle coöperatieve organisaties. Op een basaal niveau hebben we het dan over verenigingen want die werken zonder winstbejag. Ook grotere corporaties als Lenteland (een coöperatie voor gemeenschappelijke boerderijen) vallen hier onder. Dat zijn allemaal organisaties waarin winstbejag niet voorop staat omdat alle opbrengsten terug gaan naar de gemeenschap. Zo’n organisatie is niet van de overheid maar ook niet van de markt. Het is van de mensen zelf.’’

Tijdens de avond in Kampen willen we dit concept niet alleen in theorie verder uitdenken maar ook praktische voorbeelden laten zien. We hebben organisaties uit de omgeving uitgenodigd en bieden ze een podium. We willen de discussie aangaan. Tegen wat voor problemen lopen zij aan als coöperatieve organisatie?’’

Kijk je met speciale interesse naar de Tweede Kamerverkiezingen? Hoop je dat er onderwerpen uit jullie boek aan bod komen tijdens de campagne?

Het is commercieel op de korte termijn wellicht niet de beste keuze maar Hans Rodenburg Noortje Thijssen en ik staan allemaal als redacteur op het boek ondanks dat Hans het meeste werk heeft verricht. We hebben ook meerdere auteurs die we alle ruimte hebben gegeven. Ze komen uit verschillende politieke partijen maar ook uit verschillende maatschappelijke organisaties. Het zijn activisten maar ook wetenschappers. Die hebben helemaal geen zin om onderdeel te zijn van een partijpolitiek project. Die willen ideeën uitdragen en hopelijk wat invloed uitoefenen via het boek. Daar zit geen direct verkiezingsbelang bij.’’

Je bent als ‘fellow’ verbonden aan het wetenschappelijk bureau van GroenLinks je boeken gaan over hele politieke onderwerpen. Heb je zelf politieke ambities?

Dat is maar net hoe je politiek ziet. Ik ben verbonden aan het wetenschappelijk bureau. Ik geef daar zo nu en dan advies en hoop bij te dragen aan het linkse gedachtengoed. Maar ik ben ook kritisch en onafhankelijk. Ik doe nu ook de Master Journalistiek en Media. Het is een studie dus ik kan nog veel ontdekken. Ik heb wel een scherp beeld hoe ik mezelf zie. Dat is iemand die zeker politiek is maar wel schrijver en journalist wil worden in de eerste plaats. Hopelijk een heel goede schrijver en journalist. Eentje die onafhankelijk is maar niet per se objectief. Ik wil een geëngageerde journalist zijn met linkse idealen en vanuit die waarden onafhankelijke verhalen maken. Daar zitten geen partijpolitieke ambities aan vast.’’

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Na 15 jaar groen licht voor nieuwe moskee in Enschede r**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 09:28 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 500 words

**Byline:** Cerberus Persbureau Corine Engelbarts

**Body**

De Raad van State heeft woensdag de weg vrijgemaakt voor de bouw van een nieuwe moskee aan de Kuipersdijk op de hoek met de wethouder Beversstraat in Enschede. Het groen licht voor het islamitische gebedshuis heeft uiteindelijk zo’n vijftien jaar in beslag genomen. Beroep hiertegen is niet meer mogelijk.

De hoogste bestuursrechter verwierp woensdag de laatste bezwaren van een paar buurtbewoners die vooral veel verkeers- en parkeeroverlast in de omliggende woonstraten vrezen. Maar volgens de Raad van State valt dat reuze mee. Die wijst op de nieuwste verkeersonderzoeken van de gemeente Enschede. Daaruit blijkt dat de verkeersdoorstroming op de Wethouder Beversstraat en Zuiderval niet of nauwelijks hinder van de moskeebezoekers ondervindt.

Piekmomenten

Alleen op piekmomenten als alle 625 beschikbare gebedsplaatsen worden gebruikt zou er bij het vertrek vanuit de moskee wat vertraging kunnen optreden omdat ze allemaal tegelijk vertrekken. Dat is mogelijk op vrijdagmiddag en bij islamitische feesten. Er is berekend dat dit leidt tot een extra wachttijd van hoogstens acht seconden wat ruim binnen de aanvaardbare wachttijdnorm van twintig seconden valt zo concludeert de Raad.

Ook verder ziet het bestuursrechtscollege geen beren op de weg. Kortom wat de verkeersoverlast betreft is er geen probleem. Voor de gevreesde parkeeroverlast in de omliggende woonwijk geldt min of meer hetzelfde. Op normale dagen is er voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Alleen op de twee belangrijke islamitische feestdagen het Offerfeest en het Suikerfeest kan de toeloop groter zijn. Maar dan kunnen gelovigen die met de auto komen uitwijken naar parkeerterreinen in de buurt zoals de P+R aan de Zuiderval.

Te Koop-borden en azan fluisteren

Vijftien jaar heeft de hele procedure geduurd. In die vijftien jaar is door de politiek uitvoerig gediscussieerd over de toeloop en de verkeersoverlast die dat met zich meebrengt. Maar ook over de oproep tot gebed de azan die vijf keer per dag voor enorme overlast in de buurt zou zorgen. Toenmalig PvdA-raadslid Nienke Klerk stelde een fluister-azan voor waarmee ze via GeenStijl de hoon van Nederland over zich heen kreeg. De bewoners van de Kuipersdijk zetten uit protest massaal een verkoopbord in de tuin.

In de gemeenteraad van Enschede was BurgerBelangen Enschede groot tegenstander van de moskee. De eigen wethouder Niels van den Berg heeft nu de nieuwbouw van de moskee door de hele procedure geleid. Hij liet eerder weten dat hij zich ‘voor de volle honderd procent bleef inzetten voor de een plek waar men het eigen geloof kan belijden’. Ook nadat zijn eigen fractie in 2020 grotendeels tegenstemde.

Opsteker

De uitspraak van de Raad van State van vandaag is zeker een opsteker voor Stichting Selimiye Moskee. Die is al vijftien jaar bezig met het plan om aan de Kuipersdijk een grotere nieuwe moskee te bouwen. Na alle vertragingen en procedures kan dan nu snel de schop in de grond. Tegen deze uitspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Singelbewoners willen dat heel Doesburg 30 kilometer-zone wordt: ‘Eenduidig en veilig’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 01:21 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 482 words

**Byline:** Pim Roelofs

**Body**

Overal in de bebouwde kom van Doesburg maximaal 30 en geen 50. Dus ook niet op de drukke Barend Ubbinkweg en Kraakselaan. Volgens een groep singelbewoners maakt dat Doesburg een stuk veiliger mede omdat sluipverkeer zo wordt ontmoedigd door het Hanzestadje te rijden.

Doesburg is al voornemens om in bijna alle straten binnen de bebouwde kom de maximum snelheid te verlagen naar 30. Dit om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijken te vergroten. Maar drukke straten als de Kraakselaan en de Barend Ubbinkweg blijven maximaal 50 kilometer per uur omdat die wegen deel uitmaken van een belangrijke ontsluitingsroute.

Door de snelheid in veel maar niet alle straten te verlagen ontstaat er onduidelijkheid bij weggebruikers zo meent een handvol singelbewoners verenigd in de groep ‘En bij het deels behouden van 50 kilometer ontstaan knelpunten. Aanpassingen aan wegdek en bebording kosten geld’ schrijft Autoluwe singels 2.0 in een brief aan zowel het college als de raad van Doesburg.

Bij het deels behouden van 50 kilometer ontstaan knelpunten. Overgangen en aanpassingen kosten geld

Bijkomend voordeel van een snelheidsverlaging in Doesburg is dat sluip- en vrachtverkeer de bebouwde kom dan mijden zo verwachten de singelbewoners. ‘Maar als Kraakselaan en Barend Ubbinkweg 50 kilometer wegen blijven wordt ons inziens dit probleem van sluipverkeer niet effectief genoeg opgelost’.

Autoluwe singels 2.0 zien ook graag dat de winkels in de binnenstad worden bevoorraad via de Barend Ubbinkweg en niet meer via de Kraakselaan en de singels.

Stadspartij Doesburg denkt niet dat na het verlagen van de maximum snelheid de verkeersveiligheid overal verbetert. Ik verwacht dat dan op de Kraakselaan nog steeds vaak hard wordt gereden. Hier zijn snelheidsremmende maatregelen een beter alternatief. Het is jammer dat de singelbewoners niet hebben ingesproken toen het wegencirculatieplan op de agenda stond. Bewoners van de Kraakselaan hebben dit wel gedaan en zijn nu in gesprek met de wethouder om te kijken waar de knelpunten liggen” meldt raadslid Appie van der Beek.

Het is jammer dat de singelbewoners niet hebben ingesproken toen het wegencirculatieplan op de agenda stond. Bewoners van de Kraakselaan hebben dit wel gedaan en zijn nu in gesprek met de wethouder

De VVD snapt de zorg van de singelbewoners maar geeft tegelijkertijd aan dat Doesburg te maken heeft met wettelijke normen voor verschillende typen wegen. Het college heeft binnen de huidige regelgeving zo goed mogelijk invulling gegeven aan de wensen die er zijn. Wij denken dat de regels in de toekomst nog strenger worden en dan wordt het mogelijk ook deze wegen aan te passen en een lagere snelheid in te voeren” legt raadslid Walther Eenstroom uit.

De wegen aanpassen gebeurt pas bij groot onderhoud of een herinrichting. Dit om kosten te besparen. De Oranjesingel de weg naar het sportpark staat komend jaar op de agenda.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**’Boeren missen zelfreflectie’**

De Telegraaf.nl

11 oktober 2023 woensdag 11:00 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** WATUZEGT; WATUZEGT/LEZERSBRIEVEN

**Length:** 327 words

**Body**

S. Deen vindt dat er te veel begrip wordt gevraagd voor de boeren. Wat hem betreft mogen boeren best eens wat meer zelfreflectie hebben.

De koolcampagne is weer gestart in de kop van Noord Holland. Dit jaar ook. zoals elk jaar, een campagne van de boeren om met borden van de bewoners begrip te vragen voor klei en koolresten op de weg. ’Toon begrip, raak niet in de slip.’ De vraag is of het terecht is dat ze dit begrip vragen? En of we echt honger zullen lijden zonder de boeren? Niet wanneer je je realiseert dat de groente die ze verbouwen voor het overgrote deel naar het buitenland wordt geëxporteerd en wij met de overlast zitten.

Naast dat boeren een te groot beslag leggen op de beschikbare ruimte,(letterlijk ook door de enorme machines en tractoren), trekken ze ook een te grote wissel op de grond en daarmee de natuur. Is het woord industrie niet meer op zijn plek in plaats van landbouw? Door het gebruik van zogenaamde gewasbeschermers, lees: gif, wordt niet alleen levend organisme gedood in de bodem, tevens is er een groot risico op Parkinson en andere ziekten voor omwonenden. Dan heb ik het niet eens over de kwaliteit van water en sloten aangrenzend aan de landbouwgrond, die staat te boek als het slechtst van kwaliteit van heel Europa. Neem een voorbeeld hierin aan de bio boeren, zij zouden geprezen moeten worden.

De vanzelfsprekendheid waarmee boeren al jaren hun gang kunnen gaan, daar moet eindelijk eens wat zelfreflectie tegenover staan van de boeren zelf. Medelijden heb ik allerminst vaak wonen ze op de mooiste plekken! In 2021 waren vier op de tien zelfstandige landbouwondernemers miljonair, blijkt uit het CBS.

Het CDA o.a. is een partij die deze boeren steunen, ze nog meer land wil geven en financieel wil ondersteunen. Het lastige is dat iedereen in de dorpen van west Friesland wel een boer kent; daarmee vervallen kritische noten naar elkaar, maar een omslag is nodig. Wat mij betreft is begrip vragen van ons uitgesloten.

S. Deen

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Historische speurtocht: vind het bouwjaar van jouw woning**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 05:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 322 words

**Byline:** Carin van der Meij

**Body**

Benieuwd naar de geschiedenis van jouw eigen huis of een andere woning in Haarlem? Goed nieuws: het is vrij eenvoudig te achterhalen. Het antwoord is een paar klikken verwijderd, dankzij het Kadaster.

Het Kadaster registreert de rechten van al het vastgoed in Nederland. Dit archief kan teruggaan tot enkele eeuwen geleden. Dit is dan ook dé plek voor al je vragen over onroerend goed in Haarlem.

Ontdek het bouwjaar via de BAG Viewer

Wil je weten hoe oud je huis is? Ga dan naar de BAG Viewer op de website van het Kadaster. De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) houdt de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland bij. Denk hierbij aan bouwjaar, oppervlakte en gebruiksdoel.

De volgende keer dat je je afvraagt hoe oud je huis of een ander pand in de buurt is, hoef je alleen maar naar het Kadaster te gaan om een duik in het verleden te nemen.

De periode waarin je huis is gebouwd, is waarschijnlijk de datum waarop het pand voor het eerst is geregistreerd bij het Kadaster. Het daadwerkelijke bouwjaar kan enigszins verschillen, afhankelijk van wanneer de bouw is gestart en voltooid.

De Grote Kerk

Tijd om de proef op de som te nemen! Hiervoor kijken we naar de Grote Kerk op de Grote Markt . Volgens de BAG Viewer is dit gebouwd in 1400.

Het stationsgebouw

Door naar het volgende gebouw: het stationsgebouw van station Haarlem. Volgens het register is het 115 jaar oud. En, is dat ouder of jonger dan je dacht?

Het stadhuis

Als laatste nemen we ook het stadhuis van Haarlem onder de loep! Deze is 673 jaar oud! Ofwel: een echte klassieker. Natuurlijk geldt dit jaartal niet voor het gehele stadhuis, omdat het gebouw door de eeuwen heen is uitgebreid. Maar het eerste gebouw was klaar in het jaar 1350.

Dit is een artikel van indebuurt Haarlem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Praat mee: Seksspeeltjes in de supermarkt, is dat een goed idee?; Wat vind jij?**

De Telegraaf.nl

11 oktober 2023 woensdag 10:00 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** VROUW; PRAAT MEE

**Length:** 323 words

**Byline:** Sanne Veldman

**Body**

Een vibrator tussen de soya melk en de havermout. Als proef zijn er bij twee Jumbo’s in Groningen sinds dinsdag drie maanden lang seksspeeltjes te koop. Zou jij een seksspeeltje in je mandje durven gooien?

Het grote, roze schap grenst aan het gangpad met de soya melk en havermout. In het schap staan twintig verschillende verwenproducten zoals vibrators, dildo’s en massageoliën. Het prijskaartje van de producten varieert van een paar euro tot een paar tientjes.

Omwonenden die hun boodschappen doen, leggen nog niet zo snel een dildo in hun mandje. Zo vindt Isa (21) het lastig: „Straks kom je iemand tegen die je kent terwijl je dat koopt. Het valt wel op als je zo iets op de band legt”, vertelt ze tegen Dagblad van het Noorden.

David (20) moet er wel om lachen en vind dat seks ook in de supermarkt zichtbaarder mag worden. „Ik word nog zenuwachtig als ik condooms koop. Als iemand voor mij in de rij een vibrator koopt, dan denk ik: good for her.”

Juiste plek

Drogisterijen Etos en Kruidvat verkopen al soortgelijke artikelen. Erotische webwinkel Easytoys hoopt dat de proef in supermarkten er aan bijdraagt om de taboesfeer rondom de seksproducten te verminderen. Dagmar (18) vindt het op zich goed dat ze het verkopen, maar ze zou het daar niet zo snel aanschaffen. „Dan zou ik het eerder online doen of bij de drogisterij”, vertelt ze.

Anna (31) vindt dat de schaamte rondom seksualiteit eigenlijk helemaal niet nodig is, maar aan de andere kant: „Er komen ook veel kinderen in de supermarkt, en qua leeftijd weet je niet altijd wat ze begrijpen en waar ze aan toe zijn.”

Praat mee

Wat vind jij? Vind jij dat seksspeeltjes in de supermarkt thuishoren? Gooi jij een seksspeeltje zonder schaamte in je mandje? Of vind jij het daar niet de juiste plek voor? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Marianne is fel tegen de verkoop van de genotsmiddelen:

Kris vindt dat seksspeeltjes in elke supermarkt horen:

**Graphic**

Image, Jumbo’s in Groningen verkopen vanaf dinsdag seksspeeltjes., DHVN

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Zorgvastgoed is de nieuwe melkkoe van investeerders**

De Volkskrant.nl

11 oktober 2023 woensdag 10:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 818 words

**Byline:** Danka Stuijver

**Body**

‘We staan op straat!’, kopt het bericht van een huisarts op LinkedIn. Het gezondheidscentrum in de wijk Kanaleneiland in Utrecht, bestaande uit onder meer drie huisartspraktijken, moet in mei 2026 het pand verlaten. De eigenaar, een vastgoedbelegger met een indrukwekkend vastgoedportfolio, zal de huur beëindigen.

In het pand worden waarschijnlijk appartementen gebouwd, waarvan een deel geschikt moet zijn voor senioren. Dat zal vast lucratiever zijn, maar is ook netjes in lijn met de plannen van het kabinet. De ambitieuze woon- en bouwagenda vraagt om 900 duizend nieuwe woningen voor 2030, waarvan eenderde geschikt voor ouderen. Toch lijkt het erop dat met het oplossen van het ene maatschappelijke probleem nu het andere wordt gecreëerd.

Over de auteur

Danka Stuijver is huisarts en columnist van de Volkskrant. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit. Lees hier onze richtlijnen.

In Kanaleneiland staan huisartsen, apothekers, fysio- en ergotherapeuten, logopedisten en een diëtist met de ruggen tegen een afbrokkelende muur. Naar een alternatief wordt gezocht. Door de verhuurder, de gemeente en ook Zilveren Kruis denkt mee.

Iedereen is welwillend, maar het overleg verloopt traag en is tot op heden vruchtenloos. De vraag is wie zich verantwoordelijk zou moeten voelen voor het voortbestaan van een gezondheidscentrum dat zorg biedt aan 9.000 patiënten. Het antwoord hangt af van wat wij vinden dat een eerstelijnsgezondheidscentrum is: een instelling van maatschappelijk belang of een commerciële onderneming?

Vorige week schreef het Algemeen Dagblad dat de overname van een huisartsenpraktijk in Bodegraven niet doorging vanwege onhaalbaar hoge eisen aan en kosten van tijdelijke woonruimte voor de twee nieuwe huisartsen. Het gevolg: 1.500 inwoners zonder huisarts. De fractie van de ChristenUnie vroeg de gemeente per brief om opheldering. De wethouder wond er geen doekjes om: ‘Een huisarts is een ondernemer. We hebben belang bij goede huisartsenzorg, maar het is niet onze verantwoordelijkheid.’

Het is nog maar de vraag of een praktijkhoudend huisarts gezien kan worden als ondernemer. Een echte ondernemer kan de gestegen huur, energie, inflatie en vierkantemeterprijzen doorberekenen aan de klant. Terwijl de tarieven die een huisartspraktijk ontvangt landelijk zijn vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Om een idee te geven: de huisvestingsvergoeding voor een normpraktijk met 2.095 patiënten (1 fte huisarts) is anno 2023 slechts 1.500 euro per maand. Dit omvat vergoeding voor huur, energie én schoonmaak. Dat kan misschien in Drenthe, maar in het centrum van Amsterdam krijg je daar hooguit een parkeerplaats voor.

Terwijl de kosten voor huisvesting nu al op veel plekken hoger zijn dan de vergoeding, blijkt volgens een peiling van de Landelijke Huisartsvereniging dat bijna 80 procent van de huisartspraktijken problemen ondervindt als gevolg van een te krappe behuizing. En dat ruimtegebrek belemmert het opleiden van personeel of het aannemen van nieuwe patiënten. Het dwingt tot creatieve oplossingen zoals het plaatsen van portakabins op de parkeerplaats. Houdbaar is het niet en ook jonge huisartsen denken wel drie keer na voordat ze een praktijk overnemen waar ze nu al ‘met de benen uithangen’.

De afgelopen jaren is de interesse van projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers naar zorgvastgoed flink toegenomen. Dit als gevolg van een hoge vraag in combinatie met stabiele rendementen dankzij langdurige contracten met betrouwbare huurders. Maar in tegenstelling tot een woningbouwvereniging die geen winstoogmerk heeft, zal een vastgoedbelegger allereerst rendement willen zien. Daarmee dreigt het wegvloeien van grote hoeveelheden geld, bedoeld voor de zorg, naar externe investeerders.

In een stad in het westen van het land neemt een belegger in zorgvastgoed het pand waarin een gezondheidscentrum is gevestigd over van een woningbouwvereniging. Het jaar erop wordt de maximale inflatiecorrectie van 14 procent toegepast. Hoe vervelend en onrechtvaardig dit ook voelt, het mag.

Maar daarna begint het achterstallig onderhoud zich op te stapelen. De airco wordt niet gerepareerd, plafondplaten hangen los. De verhuurder vindt dat dit onderhoud voor rekening van de huurder komt en daarover in gesprek gaan is haast onmogelijk. ‘Ze nemen niet eens de telefoon op als wij bellen. Daarbij vertrouwen zij erop dat wij geen alternatief hebben’, vertelde een collega mij, en ik vrees dat daar een kern van waarheid in zit. Een gezondheidscentrum verplaatsen binnen een klein postcodegebied in de Randstad met gigantische vierkantemeterprijzen is, zeker zonder hulp van gemeenten, een bijna onmogelijke taak.

De eigenaar van het pand, de zorgvastgoedbelegger, flyert ondertussen in de stad. Op zoek naar investeerders. Op de voorkant van de flyer prijkt de melkkoe: het gezondheidscentrum.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Joost uit Helmond heeft oplossing voor armoedeprobleem: ‘Als we echt willen, dan kan het’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 01:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 346 words

**Byline:** Joost van Hassel

**Body**

Bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Hoe het kan in een land als Nederland is geen raadsel. Er is genoeg geld maar diegenen die het in dit land erg, maar dan ook echt erg veel, hebben willen niets delen. Ook niet een deel afstaan aan de hard werkende klasse dankzij wie zij hun extreme vermogen hebben vergaard.

Dwingen met nieuwe wetten is een poging, maar dan blijft de “quote” categorie door hun handigheidjes wederom buiten schot. Die worden jaar op jaar rijker. De klasse daaronder die een aantal huizen in het buitenland hebben, een boot en nog steeds veel teveel geld, is ook steeds maar bezig met meer en meer. Ga je die mensen extra belasten, gedwongen dus, dan vertrekken ze met hun middelen naar een oord waar minder financiële druk wordt gelegd.

Als wij echt willen is er geen armoede of honger in de hele wereld. Feit blijft dat we tegen die miljoen mensen in Nederland zitten die in nood komen. Er moet nu garen op de klos komen en wie in staat is dat te verwezenlijken blijft een vraag. Of het nu Timmermans zou moeten worden die lekker links lult maar rechts zijn zakken vult met 350.000,= euro per jaar als salaris (het dubbele van Rutte) of een rechtse partij die de grenzen wil sluiten om verdere uitgaven te beperken, of anderszins partijen die miljonairsbelasting wil gaan vastleggen?

De enige oplossing is dat diegenen die extreem veel geld hebben dat aanwenden om armoede en andere problemen te bestrijden

Alle lagere salarissen omhoog waardoor de mensen die het minst hebben meer kunnen kopen, heeft tot gevolg dat werkgevers hun producten-diensten duurder moeten gaan maken om die salarissen te kunnen betalen waardoor die armeren wederom niet kunnen kopen wat nodig zou zijn om onder die armoede uit te komen. De enige oplossing is dat diegenen die extreem veel geld hebben dat aanwenden om armoede en andere problemen te bestrijden op basis van een visie voor lange termijn. Naïef te denken dat die groep dat zal initiëren? Denk het wel.

Laat geniale denkers maar eens echt bedenken wat op de langere termijn kan werken.

Joost van Hassel, Helmond

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Moeder die verdacht wordt van doden zoon (9) werkte als docent: ‘Iets in haar moet zijn geknakt’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 06:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 904 words

**Byline:** Amy van den Berg, Folkert van der Krol

**Body**

De knijpers hangen nog aan het wasrek en zakken boomschors liggen klaar voor gebruik in de tuin. Op het eerste gezicht wijst helemaal niets erop dat zich afgelopen weekend zo’n drama heeft voltrokken in het Hardinxveldse rijtjeshuis. Met knuffelberen en kaarsjes bij de voordeur wordt gerouwd om de 9-jarige jongen die de dood vond. Met medelijden wordt gedacht aan zijn 36-jarige moeder, een basisschooljuf, die als enige verdachte is aangemerkt. ,,Iets in haar moet geknakt zijn.”

De schrik zit er dagen na het drama nog goed in, in de Prinses Marijkestraat. Verschillende omwonenden slapen er slecht van, sommigen kunnen zich niet eens meer concentreren op hun werk. ,,Het is het ongeloof, je kan het niet echt verklaren.” Een buurvrouw ging zelfs op zoek naar antwoorden op de prangende vragen die ze had, bij het gemeentehuis. Het niet weten wat er precies is gebeurd, en waaróm, vreet aan ze. Dat is duidelijk. Maar die antwoorden gaan ze nu niet krijgen.

Hoe geven ze het dan een plek? De gemeente heeft in ieder geval een bijeenkomst gepland ter nagedachtenis aan de overleden jongen. Donderdagavond. Speciaal voor omwonenden. Zo’n veertig buren kregen een uitnodiging in de brievenbus, maar ook anderen die betrokken waren bij moeder en/of zoon, zijn welkom, vertelt een woordvoerder van de gemeente. ,,Dit moment wordt georganiseerd om te luisteren, om te zien en om emoties met elkaar te delen.”

Ik begrijp dat, ik denk dat iedereen dat wel kan begrijpen

Want het gevoel van ongeloof is groot, misschien wel extra groot, omdat de moeder die nu als verdachte is aangemerkt, altijd ‘zo geduldig en lief’ overkwam in de buurt. Zeker met haar zoontje. Sowieso met kinderen, hebben buren het idee. Ze was nota bene als basisschooljuffrouw werkzaam. In ieder geval nog tot en met het jaar 2021 stond ze voor de klas. De school waar ze werkt, wenst vanwege privacy niet te reageren op vragen van het AD.

,,Ik keek eigenlijk altijd tegen haar op’’, zegt een overbuurvrouw. ,,Ik bewonderde haar hoe ze het in haar eentje deed met haar zoon. Ik ben zelf ook alleenstaande moeder en dat is niet niks. Ze kwam weleens naar het wijkcentrum in het dorp, met haar zoon. Koffie drinken. Ze zei de laatste keer dat ze het ‘heel zwaar’ had, dat ze nooit meer tijd voor zichzelf had. Ik begrijp dat, ik denk dat iedereen dat wel kan begrijpen.’’

Rond 2021 zou ze volgens bronnen met verlof zijn gegaan van haar werk. En voor haar zoontje hebben gezorgd, voor wie ze een speciale basisschool zocht. Ze had, zo vertellen buren, nog geen geschikte school voor hem gevonden. In die tijd dat hij thuis zat, en zij ook, deden moeder en zoon ‘alles samen’, vertellen ze.

Samen spelen, samen skeeleren. In de zomer stond een groot zwembad in de tuin, hij kon zich op een trampoline vermaken en zich bezig houden met het kweken van groenten en fruit in de tuin. ,,Die jongen heeft een geweldige zomer gehad”, weet een buurvrouw zeker.

Een andere buurvrouw vertelt dat ze samen nog plannen hadden gemaakt voor het plaatsen van een nieuwe schutting. In de tuin liggen zakken met sierschors, klaar voor gebruik. Er werden nog toekomstplannen gemaakt, zo lijkt het. Maar ergens ging het mis. Een buurvrouw kijkt verzuchtend naar het huis, waar de deuren en ramen zijn beplakt met blauwe zegels. In het raamkozijn in de achtertuin staat een plastic vaasje met fleurige papieren vouwbloemetjes. De gordijnen zijn gesloten.

Wakker ’s nachts

,,Ik lig er ’s nachts wakker van. Op m’n werk kan ik me niet concentreren”, zegt een overbuur. Vragen over wat zich in de woning heeft afgespeeld en hoe het zover kon komen, blijven malen in haar hoofd. De politie geeft daar hangende het onderzoek ook nog geen informatie over. Het Openbaar Ministerie maakte woensdag bekend dat het voorarrest van de vrouw met twee weken is verlengd.

Ook een andere buurvrouw staat ermee op en gaat ermee naar bed. ,,Iets in haar moet zijn geknakt’’, is de enige uitleg die ze voor het drama kan verzinnen. Zo reageren ook de meeste andere buurtbewoners. ,,Ja, ik slaap slecht. Dit gaan we nooit vergeten hier in de straat’’, vertelt een ander.

Impact hevig

De dood van de jongen is volgens bewoners het gesprek van de dag op straat. ,,Als je bij de supermarkt komt, heeft iedereen het erover’’, zegt een bewoner.

Toon Verheugt van het Expertisecentrum Kinderdoding weet hoe diep het ingrijpt als een kind door een ouder wordt omgebracht. ,,Het komt tien tot vijftien keer per jaar voor’’, zegt de klinisch en forensisch psycholoog. ,,De impact is zeer hevig. Het is een vreselijke slag, niet alleen voor familie en vrienden, maar ook voor de buurt. Zeker als het gaat om een kleine gemeenschap. Het komt meestal onverwacht. Vaak lijkt het van de buitenkant alsof het om normale gezinnen gaat.’’

Het doden van een kind is volgens Verheugt in de regel een wanhoopsdaad en betekent zeker niet dat een ouder niet meer van het kind zou houden. ,,Meestal is het kind juist heel geliefd, maar ziet de ouder geen andere uitweg meer en heeft de moeder of vader juist het gevoel de zoon of dochter uit liefde te moeten doden om hem of haar tegen een vermeend onheil te beschermen.’’

De advocaat van de verdachte moeder was, ondanks herhaalde verzoeken, nog onbereikbaar voor commentaar.

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

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Luxeprobleem Oranje: Tess, Yara en Rinka verwikkeld in concurrentiestrijd; EK-kwalificatie handbal**

De Telegraaf.nl

11 oktober 2023 woensdag 7:18 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** TELESPORT; FRONTPAGE

**Length:** 853 words

**Byline:** Lisa Schoenmaker

**Dateline:** ARNHEM

**Body**

Drie keepers binnen één selectie die Oranje-waardig zijn. Het is de droom van iedere bondscoach, maar voor Per Johansson is het de realiteit. Donderdag zal de oefenmeester van de Nederlandse handbalvrouwen een keuze moeten maken wie hij in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Portugal onder de lat zet. Yara ten Holte, Tess Lieder-Wester en Rinka Duijndam zijn met elkaar in een concurrentiestrijd verwikkeld. „Dit is een nieuwe situatie, het is echt een luxeprobleem.”

Lieder-Wester (30) was jarenlang de onbetwiste keepster van het Nederlands team. Ze was in 2019 zeer belangrijk toen Oranje de wereldtitel veroverde en groeide uit tot één van de boegbeelden van de gouden generatie. Ten Holte stond lange tijd in haar schaduw, maar stapte daar met volle overtuiging uit toen Lieder-Wester zwanger was van haar dochter Flo. Binnen een jaar veranderde de positie van de 23-jarige spring in ’t veld van derde keepster naar de nummer 1 bij Oranje toen Duijndam (26) met een burn-out kampte.

Nu haar concurrenten allebei terug zijn, zal Ten Holte weer moeten vechten voor haar plek onder het aluminium. Het schrikt haar allesbehalve af. „Ik wil mijn verantwoordelijkheden natuurlijk niet zomaar opgeven, dus ik doe er alles voor om ze te behouden”, klinkt het gemotiveerd.

Odense

De keepster die afgelopen zomer de overstap maakte van het Duitse Borussia Dortmund naar het Deense Odense ziet alleen maar voordelen aan de concurrentiestrijd met haar landgenoten. Ze merkt hoe ze het beste in elkaar naar boven halen. „Het is de eerste keer dat wij ons alle drie tegelijk in goede vorm bij Oranje hebben gemeld. Dit is een nieuwe situatie, maar echt een luxeprobleem voor de bondscoach. Het dwingt ons scherper dan ooit te zijn.”

Iedere training alles geven om te laten zien waarom de bondscoach voor haar moet kiezen, dwingt haar tot het uiterste te gaan. „Iedere bal die langs mij gaat, analyseer ik een keer extra. We zetten elkaar heel erg op scherp en ik denk echt dat we het de bondscoach heel moeilijk maken om een knoop door te hakken.”

Team binnen het team

Lieder-Wester beaamt dat. „Ik juich het alleen maar toe dat wij nu met z’n drieën zijn. Wij zijn een soort team binnen het team.” Het drietal heeft naar eigen zeggen aan één blik of één woord genoeg om elkaar te begrijpen. „We blijven topsporters, dus natuurlijk hoop ik dat ik donderdag tegen Portugal mag spelen, maar ik zie ook het grotere geheel. Om voor de medailles te strijden, en dat is wat we allemaal willen, hebben we op deze positie een sterke bezetting nodig.”

Borussia Dortmund

Sinds een paar maanden is Lieder-Wester helemaal terug. Vorig jaar november beviel ze van haar eerste kind en al snel begon het weer te kriebelen. Sinds een paar maanden staat ze onder contract bij Borussia Dortmund, waar ze Ten Holte opvolgde. In Duitsland maakte ze direct indruk. Daar heeft ze wel een verklaring voor. „Ik heb nog exact dezelfde drive en wil om te winnen. Juist doordat ik het afgelopen toernooi heb gemist, sta ik te popelen om weer een interland te spelen.”

Flo

De komst van haar dochter Flo heeft haar kijk op de sport veranderd. „Zij helpt mij te relativeren. Ik ben nu op de eerste plaats moeder en daarna handbalster.” Dat zegt overigens niets over haar ambities. Lieder-Wester legt de lat nog altijd ontzettend hoog. „Ik verwacht nog steeds heel veel van mezelf. Tegelijkertijd geniet ik meer van het handbal, doordat ik het een tijd heb gemist en realiseer ik me ook dat het mooi is wat ik allemaal mag meemaken. Dat ik dat met Yara en Rinka mag delen, vind ik alleen maar mooi.”

„Er is absoluut geen afgunst”, bevestigt Duijndam. „We realiseren ons heel goed dat we veel aan elkaar hebben. Maar natuurlijk willen we alle drie dat de bondscoach ons opstelt.”

Bonk energie

Wie Duijndam ziet lopen, kan er niet omheen. Ze straalt en is één bonk energie. Het contrast met nog geen twee jaar geleden kan eigenlijk niet groter. Toen lachte het leven haar allesbehalve toe, had ze een burn-out en twijfelde ze of überhaupt weer zou terugkeren op het handbalveld.

Ze besloot een jaar geleden naar Noorwegen te verhuizen om het plezier in de sport terug te vinden. Bij Sola lukte dat. Ze vond het geluk én haar vorm terug en dat leverde haar een droomtransfer op naar de Europese grootmacht Gyor. „Ik vind het handballen weer een feestje”, glundert ze. „Van de twijfel om te stoppen, naar een contract bij een topclub. Het is eigenlijk te bizar voor woorden, hè? Het afgelopen anderhalf jaar was een rollercoaster, maar ik denk dat het zo heeft moeten zijn.”

Ze meldde zich met een grote glimlach begin deze week op Papendal. Volledig klaar om de concurrentiestrijd met Lieder-Wester en Ten Holte aan te gaan. „Voor het team is dit natuurlijk een luxepositie, maar voor ons…”, knipoogt ze.

Daarna vervolgt ze serieus: „Weet je wat het is? Een concurrentiestrijd kan twee kanten opgaan. Of het wordt ongezellig en er wordt achter elkaars rug om gepraat, of je ziet de voordelen ervan in. Bij ons is gelukkig dat laatste het geval. Het is nu aan de bondscoach. Hij heeft ons nog niet verteld wie speelt, dus het wordt spannend. We zijn er alle drie meer dan klaar voor.”

**Graphic**

Image, Yara ten Holte (l.), Tess Lieder-Wester (m.) en Rinka Duijndam jagen op de positie onder de lat in het EK-kwalificatieduel met Portugal. „We zijn er alle drie meer dan klaar voor.”, MATTY VAN WIJNBERGEN

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Graafschapman Jan overleed onverwacht in een kliniek in Rome, het is stil nu hij er niet meer is r**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 04:30 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 560 words

**Byline:** Erik Hagelstein

**Body**

Hij was voorzitter van de Business Club van Vitesse en commercieel manager van De Graafschap. Jan Smit hield van auto’s, reizen en vooral van zijn gezin.

Na zijn pensionering maakten Doetinchemmer Jan Smit en zijn vrouw Aly vele reizen en verbleven ze maandenlang in landen als Spanje en Portugal. Eind vorig jaar ging het stel op safari in Zuid-Afrika. ,,Hij wist dat ik dat heel graag wilde’’, zegt Aly. ,,Het was een cadeau voor ons 50-jarig huwelijk, een jaar daarvoor. Hij vond het fantastisch daar, veel leuker dan hij had verwacht. En we vierden zijn 75-jarige verjaardag in Zuid-Afrika. Ik ben achteraf zó blij dat we zijn gegaan.’’

Afkomstig uit het Friese Drachten kwam Jan met vader, moeder, twee zussen op 6-jarige leeftijd naar Doetinchem. Later werd zijn jongere broertje geboren. Hij ging naar de mulo en tekende voor het leger. Niet omdat hij militair in hart en nieren was, Jan was gek op auto’s en wilde dolgraag een technische opleiding volgen. Het liep allemaal anders, maar hij volgde desondanks zijn hart en werd Opeldealer in Zutphen en Eibergen.

Het ging zo snel, niet te bevatten.”

Op zijn 19de ontmoette hij Aly Zuidema, die vanuit Balkbrug in Overijssel met haar familie in Doetinchem was komen wonen. Ze trouwden en kregen drie kinderen: Marianne, Annika en Peter. Na wat omzwervingen werd hij commercieel manager bij vervoerder Oostnet. Jan werd voorzitter van de Business Club van Vitesse en was na de bouw van stadion Gelredome nauw betrokken bij het vervoersplan om supporters per bus van en naar de thuiswedstrijden te brengen.

Hij werkte hard en veel

Later vertrok hij naar de club waar zijn hart lag: De Graafschap. Hij woonde met zijn gezin onder de rook van stadion De Vijverberg en zou er tien jaar werken als commercieel manager. Daarnaast was de flamboyante Doetinchemmer, vermaard om zijn gulle lach en Bourgondische levensstijl, maatschappelijk actief. Regelmatig reisde hij naar La Libertad in Nicaragua, waar de stad Doetinchem een vriendschapsband mee had. Hij was actief in de kerk en jarenlang voorzitter van de overkoepelende sportraad in zijn woonplaats.

Jan Smit werkte hard en veel, was vaak van huis en ging in 2010 met pensioen. De passie voor auto’s bleef, puur om kilometers te maken deed hij veel koerierswerk. Hij trok er graag op uit met Aly in hun camper en werd, tot verbazing van zijn gezin, een echt familiemens. Jan genoot met volle teugen van zijn drie kinderen, vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Altijd een mening die hij luidkeels uitte

Ook zo’n typische eigenschap: Jan vond overal iets van en liet dat luidkeels weten ook. Dochter Marianne, jarenlang actief in de PvdA in Doetinchem: ,,Als je op bezoek was en de jas uittrok begon hij al over wat er allemaal verkeerd ging in Den Haag.’’ Echtgenote Aly. ,,Hij veranderde nogal eens van mening. Daar hebben we hem vaak mee geplaagd.’’

Tijdens een reis door Italië, aan het begin van de zomer, werd Jan onverwacht ziek. Gedacht werd aan een urineweginfectie, maar het bleek veel ernstiger. Onderzoek wees uit dat zijn lichaam vol zat met kanker. Uiteindelijk overleed Jan Smit, 75 jaar oud, in een kliniek in Rome.

Hij had afscheid genomen van zijn dierbaren, die in shock achterbleven. ,,Het ging zo snel, niet te bevatten’’, zeggen dochter Marianne en weduwe Aly. ,,Tegelijkertijd zijn we dankbaar dat hij geen lange lijdensweg heeft gehad.’’

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Minister verontschuldigt zich voor verwarring over Merwedebruggen: ‘Maar bouw tweede brug niet zeker’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 02:22 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 585 words

**Byline:** Anja Broeken

**Body**

Verkeersminister Mark Harbers heeft een sussende brief gestuurd over de Merwedebruggen maar daarmee stelt hij de regiobestuurders en gebruikers van de A27 niet echt gerust.

De brief van de bewindsman is een reactie op consternatie die is ontstaan door een opmerking van een vooraanstaande ambtenaar van Rijkswaterstaat. Tijdens een feestelijke bijeenkomst over de verbreding van de A27 zei projectdirecteur Dick van Klaveren tussen neus en lippen door dat de bouw van twee nieuwe Merwedebruggen bij Gorinchem geen voldongen feit was. De opmerking wekte verontwaardiging want dat betekent alsnog files.

We werden dus behoorlijk overvallen’’ zegt Hans Tanis wethouder in Altena én kartrekker van de Slimme Aanpak A27. Hij stuurde namens de acht gemeenten provincies en het waterschap een brandbrief: Rijkswaterstaat had ons nooit laten weten dat er mogelijk maar één Merwedebrug wordt gebouwd bij de verbreding van de A27.’’

Ik begrijp uw verbazing en verontwaardiging

De brief heeft indruk gemaakt op de minister blijkt nu uit diens reactie: Ik begrijp uw verbazing en verontwaardiging na de mededeling die gedaan is over het optioneel zijn van de realisatie van de Tweede Merwedebrug. Laat ik daar helder over zijn de nut en noodzaak van de uitvoering van het gehele project inclusief Merwedebruggen staat niet ter discussie’’ schrijft de demissionaire VVD-bewindsman.

Met die eerste woorden in de brief is hij blij zegt Tanis. Maar wanneer we verder lezen komen mijn zorgen gewoon weer terug. De minister geeft aan dat er pas over drie jaar definitieve duidelijkheid is over de planning en het nodige budget voor twee Merwedebruggen.’’

‘Er kan een flessenhals ontstaan’

Volgens Harbers zal dan ‘ook bepaald moeten worden of de uitvoering in het bestaande contract wenselijk is of dat een aanvullende aanbesteding noodzakelijk is in verband met het beheersen van het project. Ik ben me er terdege van bewust dat de aanleg van beide nieuwe Merwedebruggen van groot belang is. Ik onderken dat na de realisatie van de eerste nieuwe Merwedebrug er een flessenhals kan ontstaan met dagelijkse filevorming als de tweede Merwedebrug uitgesteld zou worden’.

Deze zomer zette het kabinet een aantal grote infraprojecten on hold. Hoe groot is de kans dat dit ook met de tweede Merwedebrug gebeurt?

En daar zit precies mijn zorg’’ zegt Hans Tanis. Wanneer de kosten het beschikbare budget overstijgen komt er mogelijk voor de tweede Merwedebrug een nieuwe aanbesteding. Deze zomer zette het kabinet een aantal grote infraprojecten on hold omdat het met geld is gaan schuiven onder meer door de stijgende bouwkosten. Daardoor gaat de verbreding van de A15 tussen Gorinchem en Papendrecht voorlopig niet door. Hoe groot is de kans dat dit ook met de tweede Merwedebrug gebeurt?’’

Die vraag heeft Tanis al proberen te stellen tijdens een seminar over die keuze van het kabinet. Maar daar kreeg ik te horen dat de A27 een lopend project is. Het heeft geen zin om opnieuw in de pen te klimmen. Eind dit jaar zitten we als gemeenten weer aan tafel met Rijkswaterstaat voor een overleg. Dan is het misschien ook nuttig om te vragen of de minister ook komt. We praten als gemeenten in december sowieso over de Slimme Aanpak waarbij we focussen op het bereikbaar houden van onze regio. Dan zal het ook zeker aan de orde komen.’’

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

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Vlaggen en een wit-blauw gemeentehuis, Bunschoten betuigt steun aan Israël: ‘Het is zo afschuwelijk’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 05:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 642 words

**Byline:** Iris van den Boom

**Body**

Op meerdere plekken in Bunschoten-Spakenburg wapperen Israëlische vlaggen om steun te betuigen aan Israël. Ook de gemeente heeft ervoor gekozen om openlijk haar medeleven te tonen, door een deel van het gemeentehuis in de avond blauw-wit te verlichten. De veelal christelijke inwoners van het dorp voelen zich sterk verbonden met Israël.

De Irenestraat, de Oude Haven, de Dopperstraat en de Frans Jacobsstraat - zomaar wat willekeurige straten waar de witte vlag met blauwe strepen en Davidsster inmiddels aan de gevel hangt. Gauw online aangeschaft of opgehaald bij het landelijke centrum Christenen voor Israël in Nijkerk. ,,Mijn man had gisteren net de laatste te pakken, toen hij uit zijn werk kwam”, vertelt een bewoonster uit de Dopperstraat.

,,Het Israëlische volk staat centraal in ons geloof. In Gods woord staat dat er altijd strijd zal zijn, maar dat hij het volk zal beschermen. Wij willen daarom ons medeleven tonen”, legt de Bunschotense uit. Even slikt ze haar emotie weg. Zegt dan: ,,Het is zo afschuwelijk wat daar allemaal gebeurt. Wij kunnen het ook niet allemaal snappen. Er zijn nu van beide kanten slachtoffers en dat is afschuwelijk.”

Ook Amersfoorters hebben geliefden en bekenden in het gebied in Israël en de Palestijnse gebieden, we leven met hen mee

Na de ongekend harde aanvallen van de militante beweging Hamas, dat zaterdag een militaire operatie begon tegen Israël waarbij meer dan duizend mensen omkwamen, besloten veel gemeenten uiting te geven aan hun gevoel van afschuw. Afschuw óók over tegenaanvallen van Israël. Überhaupt over de oorlog die in alle hevigheid is opgelaaid tussen Israël en Gaza. Als enige gemeente in de regio kiest Bunschoten voor zichtbare steun aan Israël.

‘Wij denken aan allen die rouwen en in angst leven over het lot van geliefden', meldt de gemeente op haar website. ‘Daarom heeft het college mede op verzoek van de fractievoorzitters, als teken van verbondenheid en steunbetuiging besloten om deze week een deel van het gemeentehuis te belichten in de kleuren van de Israëlische vlag.’

Jezus Christus was zelf ook joods

Initiatiefnemer is Jan-Bert Heinen, fractievoorzitter van de SGP. ,,Ik ben hierin gedreven door mijn christelijke geloof. Israël is Gods oogappel en Jezus Christus was zelf ook joods. Dus die verbondenheid is heel sterk. Op ons verzoek is ook een brief gestuurd aan de ambassade van Israël om medeleven te tonen.”

Ook Amersfoorters hebben geliefden en bekenden in het gebied in Israël en de Palestijnse gebieden. We leven met hen mee

,,Wat begon met die terreurdaden is nu een echte oorlog geworden. En daarin zijn alleen maar verliezers" aldus Heinen. Ik hoop zo dat er snel een oplossing komt.”

Christelijk dorp Barneveld doet van gemeentewege niets. Een bewuste keuze laat een woordvoerder weten. Uit solidariteit hijsen wij nooit een vlag. Zo ook geen regenboogvlag op Coming Out Day. Want waar trek je de grens?”

Neutraal

Amersfoort koos er maandag voor om de gemeentevlag halfstok te hangen. Burgemeester Lucas Bolsius: Ook Amersfoorters hebben geliefden en bekenden in het gebied in Israël en de Palestijnse gebieden. We leven met hen mee.” Volgens woordvoerder Brugt Groenevelt is er bewust voor een neutrale uiting van medeleven gekozen. Wij steunen iedereen die met getroffenen te maken heeft.”

Een bewoner uit de Frans Jacobsstraat in Bunschoten zegt dat hij het gebaar van de gemeente erg waardeert. De burgemeester komt zelf ook in de kerk. We zijn een christelijk dorp dus dit is wel het gevoel van veel inwoners. Sommige mensen durven die steun misschien niet openlijk te geven maar ik vind het belangrijk om dat wel te doen. Vandaar ook onze vlag.”

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

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Doodstraf heeft laatste woord nog niet gesproken**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 01:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 613 words

**Byline:** Marten de Jongh

**Body**

Executie als ultieme straf is in Overijssel al lang verleden tijd. Toch is het goed dat gisteren de internationale Dag tegen de doodstraf plaatsvond.

Albert Wetterman ging de geschiedenis in als laatste gehangene van Overijssel. Toeschouwers zagen hoe hij op 7 juli 1837 op de Markt in Zwolle de strop om zijn nek kreeg. Wetterman werd ter dood veroordeeld omdat hij zijn vrouw Gerritdina Lankhorst met rattengif ombracht. Al even macaber was de ophanging van Deldenaar Gerrit Jan Pieperiet op 3 maart 1818 op de Koornmarkt in Almelo. De timmerman kreeg de straf voor de moord op een notaris die zijn faillissement kennelijk niet naar tevredenheid afwikkelde. Het slachtoffer werd dood in Azelo gevonden. Terechtstellingen zoals die van Pieperiet worden soms nagespeeld. Om het verschil in rechtspraak toen en nu te tonen, vertelden rechters die in 2013 in Almelo meededen aan het toneelstukje. Enkele honderden mensen keken toe, gefascineerd door de freakshow die het verleden soms oplevert.

Vastgezet in dwangstoel

Oldenzaal kan op dezelfde belangstelling rekenen als het in 2025 de berechting en executie van Klaas Annink, alias Huttenkloas, herdenkt. De moordenaar werd 250 jaar geleden eerst 114 dagen vastgezet in een dwangstoel die te zien is in het Oldenzaalse museum Het Palthe Huis. Daarna ondergingen hij en zijn zoon in 1775 de marteldood door middel van radbraken. De herdenking wordt een educatieve happening. Eentje die misschien ook een goed gevoel oproept. Zo van: ‘Kijk ons anno 2023 eens beschaafd wezen’.

Wat blijft er over van Amerika als lichtend voorbeeld?

Stuiptrekkingen

Een verraderlijke gedachte, want in Nederland mag de doodstraf in vredestijd dan in 1870 zijn afgeschaft, internationaal is hij nog springlevend. Weliswaar is de trend gunstig, in dertig jaar tijd haalden 144 landen er een streep door. Maar de executies gaan door in landen als Iran, Saoedi-Arabië, Noord-Korea en de Verenigde Staten. In Iran steeg het aantal terechtstellingen de eerste helft van dit jaar sterk. Iran Human Rights documenteerde er 354 tegen 261 een jaar eerder. De VS houdt dat tempo niet bij, maar ook daar blijft de doodstraf in zwang. Terdoodveroordeelden zitten soms jaren in de wachtkamer voordat zij worden geëxecuteerd. Vaak gebeurt dat met een injectie. Afschuwelijk zijn de berichten over kokhalzen en minutenlange stuiptrekkingen.

Gedrag verbeteren

Wat blijft er over van het beeld van Amerika als shining city upon a hill, zoals wijlen president Ronald Reagan de VS typeerde? Als Amerika voorop wil gaan in de beschaving, dan zou het op z’n minst de woorden ter harte moeten nemen die aan autobouwer Henry Ford worden toegeschreven: ‘De doodstraf helpt net zo min de misdaad uit de wereld als liefdadigheid een einde maakt aan armoede.’ Behalve zinloos en onbeschaafd is het een juridisch en moreel wangedrocht. De doodstraf toejuichen opdat moordenaars geen nieuwe slachtoffers kunnen maken? Onzin, straffen gaan over al gepleegde misdrijven, niet over wat mogelijk gaat gebeuren. Al even merkwaardig is straffen uit wraak. Het hoort juist een aansporing van schuldigen te zijn om hun gedrag te verbeteren, hetgeen bar lastig is als je ze executeert.

‘Uiterste middel’

Dat we in Nederland van de doodstraf zijn bevrijd is fijn, maar er blijven voorstanders. SGP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Chris Stoffer bijvoorbeeld ziet het als een ‘uiterste middel’. Om hem van het tegendeel te overtuigen, kun je niet vaak genoeg herhalen waarom hij ernaast zit. Want het lijkt lang geleden dat Huttenkloas, Gerrit Jan Pieperiet en Albert Wetterman hun laatste adem uitbliezen. Maar in het licht van de eeuwigheid gebeurde dat gisteren. De wind kan zo weer draaien.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Alarmerende medicijntekorten in Nederland: ‘We zijn te ver doorgeslagen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 04:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 447 words

**Byline:** Twan Linders

**Body**

ASTEN - Medicijntekorten stellen huisartsen en apothekers in toenemende mate voor confronterende problemen. Zo erg dat ze de noodklok luiden. We zien steeds meer geneesmiddelen die alleen in Nederland niet beschikbaar zijn.”

Voor apothekers zijn de medicijntekorten een complexe puzzel die ze dagelijks moeten leggen in het belang van patiënten: welk geneesmiddel in welke dosering kan als vervanging dienen? Ze rijden zelfs soms tientallen kilometers om bij collega’s een doosje antibioticum te halen. Ook worden ze voor morele dilemma’s geplaatst: welke patiënt moeten ze voorrang geven?

Vorig jaar deden apotheken 1514 meldingen van medicijntekorten over de eerste zes maanden van dit jaar staat de teller al op 1179. In 2010 lag het totaal nog onder de 200. Zijn de cijfers van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) al alarmerend de ervaringen van huisartsen apothekers en patiënten achter die cijfers zijn ronduit ontluisterend.

Wantrouwen richting de apotheek

Patiënten ondervinden de last van bijwerkingen van vervangende medicijnen. Het veroorzaakt onvrede en wantrouwen richting de apotheek. Mensen geloven ons niet meer” zegt assistente Merel van Someren van Alphega apotheek in Asten.

De medicijntekorten hebben verschillende oorzaken. Er is wereldwijd een tekort aan grondstoffen door betere zorg en door vergrijzing. Voor de grondstoffen en productie zijn we veel te afhankelijk van Azië” zegt Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) die in maart een initiatiefnota over het probleem indiende. Door technische storingen of logistieke problemen kan de toevoer van medicijnen stokken.

Nederlands probleem

Maar voor een deel is het tekort een Nederlands probleem. We zien steeds meer middelen die alleen in Nederland niet beschikbaar zijn” zegt KNMP-voorzitter Aris Prins. De lage prijzen gecombineerd met de geringe consumptie maken ons land tot een oninteressant afzetgebied voor fabrikanten. Daardoor staat Nederland achteraan in de rij.

Met die lage prijzen willen de overheid en zorgverzekeraars de zorg betaalbaar houden. Onderdeel ervan is dat zorgverzekeraars bepalen welk medicijn de voorkeur krijgt. Andere geneesmiddelen worden dan niet vergoed. In dit zogenoemde preferentiebeleid zijn we veel te ver doorgeslagen stelt Van den Berg.

Als alle zorgverzekeraars hetzelfde middel preferent maken kunnen leveringsproblemen niet worden opgevangen. Andere medicijnen worden immers niet op voorraad gehouden. Volgens Stichting Farmaceutische Kengetallen zijn in Nederland 37 artikelen preferent bij alle vier de grote zorgverzekeraars Achmea CZ Menzis en VGZ. Die 37 artikelen hebben samen 32 miljoen gebruikers. Met alle gevaren van dien.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Josip Sutalo bespreekt Ajax-crisis en reageert op kritiek van Marco van Basten**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 04:10 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 376 words

**Byline:** Sportredactie

**Body**

Josip Sutalo werd bij Ajax gepresenteerd als grote aankoop, mede vanwege het prijskaartje van zo'n twintig miljoen euro. Maar ook de 23-jarige Kroatische verdediger ontsnapt niet aan de malaise in Amsterdam en krijgt de nodige kritiek te verwerken. In gesprek met het Kroatische medium Germanijak gaat Sutalo in op zijn situatie. ,,Ik ben er zeker van dat Ajax snel weer staat waar het hoort: bovenaan.”

Marco van Basten was onlangs in het Ziggo Sport-programma Rondo kritisch op het spel van Sutalo. De oud-topspits verweet de Ajacied ook dat hij geen Engels of Nederlands kan.

Het medium beweert dat Sutalo zich wel degelijk kan redden in het Engels. De centrale verdediger zelf houdt zich op de vlakte en toont enkel respect voor Van Basten. ,,Ik ben te jong om me hem te herinneren, maar van wat ik heb gehoord was hij een geweldige spits, één van de beste ter wereld. Hij is een icoon van Ajax en ik weet zeker dat ik hem niet zal teleurstellen met mijn spel en dat ik hem in Amsterdam tegenkom.”

Sutalo is vanwege de interlandperiode even weg uit Amsterdam. Hij hoopt snel op beterschap bij de ploeg van trainer Maurice Steijn. ,,Het is duidelijk dat we in een soort crisis zitten. We zijn ons er allemaal van bewust dat de resultaten niet op het niveau van Ajax liggen, het is aan ons om dat te herstellen.”

Programma eredivisie seizoen 2023-2024

Bekijk hier het complete eredivisieprogramma van het seizoen 2023-2024, inclusief alle uitslagen. Bekijk hier het klassement.

Spijt van zijn transfer heeft Sutalo, die de overstap maakte van Dinamo Zagreb, niet. ,,Ik heb voor Ajax gekozen omdat ik denk dat dit voor mij de beste optie is. Omdat het een grote club is. Ik weet zeker dat ik geen fout heb gemaakt.”

De Kroaat blijft strijdvaardig. ,,Dit is een crisis die bij elke club wel eens voorkomt. Ik ben er zeker van dat Ajax snel weer staat waar het hoort.” Ajax staat momenteel zestiende in de eredivisie, met vijf punten na zes duels. De Amsterdammers hebben wel twee wedstrijden minder gespeeld dan de meeste clubs.

Sutalo neemt het met Kroatië in de EK-kwalificatie donderdag in Osijek op tegen Turkije. Zondag staat een uitwedstrijd tegen Wales op het programma.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Bert van Marwijk: ’We hebben al best lang geen spits waarmee iedereen tevreden is’; Column**

De Telegraaf.nl

11 oktober 2023 woensdag 4:00 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



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

**Length:** 978 words

**Body**

Het Nederlands elftal gaat twee cruciale interlands tegemoet tegen Frankrijk (thuis) en Griekenland (uit). Telesport-columnist Bert van Marwijk krijgt net als het Oranje-legioen vanwege een elftal afwezige spelers de discussie mee over een spelsysteem met drie of vijf verdedigers, maar denkt dat Ronald Koeman gewoon kiest voor wat het beste bij zijn spelers past. Met Nathan Aké en Lutsharel Geertruida heeft Oranje naast Virgil van Dijk twee veelzijdige centrale verdedigers.

,,Ronald Koeman mist voor de komende interlands best veel goede spelers, maar daar moet je in dit stadium helemaal geen woorden aan vuil maken. En zo staat hij er ook in. Het is niet anders, hij moet dealen met de situatie zoals die is.

Over Memphis Depay als potentiële spits kan het Nederlands elftal niet beschikken. Maar in werkelijkheid is het al best lang dat we niet een spits hebben waarmee iedereen tevreden is. Van Basten was een spits die er heel lang stond en daar was nooit discussie over. Over Cruijff vroeger ook niet. En als Gullit in de spits stond, was ook iedereen blij. We hebben als land een aantal decennia genoeg spitsen gehad die tot de verbeelding spraken. Maar er zijn ook periodes dat er niet een echte spits is.

Nu is het ook heel erg moeilijk. Ik begrijp best dat er is geprobeerd met Donyell Malen in de spits te spelen en ik zou dat ook deze week niet uitsluiten. Een beweeglijke spits tegen een tegenstander als Frankrijk kan werken.

Voor deze interlands is het wel spijtig dat juist Noa Lang heeft moeten afhaken. Hij is een jongen die dit seizoen het verschil kan maken en uit het niets iets kan creëren. Ik zie hem eigenlijk als de moderne buitenspeler die met een wingback achter zich kan opereren, naar binnen kan trekken maar ook zijn acties kan maken als echte linksbuiten. Eentje die met het rechterbeen passeert en met links kan voorzetten. Dat kan niet iedere buitenspeler.

Van Hanegem

Op het middenrif hebben we bij Oranje geen echte verdedigende middenvelder meer zoals ik die in mijn tijd als bondscoach had met Nigel de Jong en Mark van Bommel of zoals Jan Wouters dat vroeger invulde. Maar in alle eerlijkheid ben ik daarin wel een beetje om. In het hedendaagse voetbal zou ik nu ook eerder voor voetballende middenvelders kiezen. Het heeft niet meer zo met het winnen van directe duels te maken, maar met goed in de positie staan.

Ik heb het geluk gekend dat ik twee jaar met Willem van Hanegem in een elftal mocht spelen. Willem vertelde wel eens: ’Ze zeggen dat ik langzaam ben, maar ik ben nog nooit te laat gekomen’. Dat was wat hem betreft een waarheid als een koe. Willem stond altijd op de goede plek, of wij nu de bal hadden of de tegenstander. Daarom is dit bij Oranje een moment dat je voor een echt voetballend middenveld kiest.

Wingbacks

Kijken we naar de defensie, dan zijn er voor- en nadelen aan het spelen met vier of vijf verdedigers. Ik denk dat Koeman tegen Frankrijk sowieso met vijf verdedigers gaat spelen, waarbij hij drie centrale verdedigers hanteert en twee wingbacks. Ik ben er geen voorstander van, omdat ik ervan overtuigd ben dat je ongeacht de kwaliteit van de tegenstander niet afhankelijk hoeft te zijn van vijf verdedigers.

Ik denk dat je verdedigend onzekerder bent met drie centrale verdedigers omdat bij die drie de onderlinge afstemming zo ongelooflijk lastig is. Je ziet met drie centrale verdedigers dat ze gevoelsmatig altijd verder van de middenvelders af staan dan wanneer er twee centrale verdedigers (en dus vier verdedigers totaal) zijn. Met vier achterin zit de linie dichter op elkaar.

Aké en Geertruida

Het heeft dus niet mijn voorkeur. Alleen als je over centrale verdedigers beschikt met specifieke kwaliteiten, past het. En die heeft Koeman in dit Nederlands elftal met Lutsharel Geertruida en Nathan Aké precies, met Virgil van Dijk daar uiteraard tussen. Geertruida en Aké zijn namelijk jongens die ook als back kunnen spelen en dat is exact de vereiste bij een defensie met drie verdedigers.

Een voorbeeld: als de wingback Denzel Dumfries weg is – die is vaak onderweg – en je verliest de bal, ligt er veel ruimte achter hem. Die positie moet worden overgenomen en dan komt de centrale verdediger op de positie van back terecht. Daar zijn dan even andere kwaliteiten vereist. Moet Van Dijk als echte centrale de linksbackpositie innemen als Daley Blind naar voren is, dan wordt het moeilijk. Het zelfde geldt voor De Vrij op rechts. Geertruida en en Aké schakelen moeiteloos om van centrale verdediger naar back. Daarbij heeft Geertruida het voordeel dat hij bij balbezit heel makkelijk het middenveld inloopt. Maar je moet dus ook durven doordekken met een van de drie centrale mannen en dat is de keus die Koeman moet maken.

Er wordt aan mij gevraagd of Aké en Geertruida de moderne verdedigers zijn? In het geval van de Feyenoorder is hij zeker geen traditionele reus in het hart van de defensie. Hij kan hard zijn, is goed in de duels, staat positioneel bijna altijd goed, is sterk aan de bal en kan veel voetballend oplossen. Omdat hij goed positie kiest en door zijn kwaliteiten krijg je met hem makkelijker druk op de bal bij de tegenstander.

Wat ik hiermee aangeef, is dat een coach het dus moet laten afhangen van de kwaliteiten in zijn groep of hij met vijf verdedigers speelt. Het moet niet vanuit idee zijn dat je denkt met vijf verdedigers georganiseerder te kunnen spelen.

Met vijf verdedigers moeten bij Oranje de twee buitenste spelers wel altijd wingbacks zijn. Er zijn ook teams die met vijf verdedigers niet eens aanvallen. Wij willen als Nederland zo’n speelwijze dan wel invullen met types als Dumfries. Die kan op de rechterflank als wingback én als echte back erg goed uit de voeten.

Al heeft Dumfries nog steeds het hoogste rendement als hij wordt gelanceerd. Als hij al hoog op het veld staat en dan pas de bal krijgt, moet hij uit stand zijn actie maken en dat is niet zijn kracht.”

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Onrust in gevangenis Dordrecht: gedetineerden weigeren kraanwater vanwege Chemours**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 05:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 755 words

**Byline:** Sebastiaan Quekel

**Body**

In de gevangenis van Dordrecht zijn gedetineerden bang dat ze via het kraanwater worden vergiftigd met PFAS uit de fabriek van Chemours die in de buurt ligt. Gedetineerden laten het kraanwater al maanden staan. Drie van hen stellen het bedrijf aansprakelijk en eisen een schadevergoeding. Mogelijk sluiten nog meer gedetineerden zich aan zegt hun advocaat. Toch voldoet het drinkwater gewoon aan alle wettelijke normen.

Chemours voorheen DuPont heeft jarenlang de schadelijke en kankerverwekkende stof PFAS gebruikt bij zijn fabriek in Dordrecht. PFAS is een verzamelnaam voor duizenden stoffen die amper afbreekbaar zijn in het milieu en die in verband worden gebracht met onder meer een verhoogd cholesterol en voortplantingsproblemen. De fabriek staat aan de Beneden Merwede op een steenworpafstand van de Dordtse gevangenis. In deze omgeving is sinds de eerste metingen in 2018 veel PFAS gevonden in het water en in de grond. Het is volgens de provincie voorlopig niet mogelijk om alle schadelijke stoffen te verwijderen.

Onder een select groepje gevangenen is daarom grote bezorgdheid ontstaan zegt advocaat Peter Schouten. Gevangenen vinden dat zij net zoals omwonenden recht hebben op professionele hulp en op een schadevergoeding vanwege de uitstoot van de schadelijke stoffen. De PI in Dordrecht snapt de zorgen maar stelt dat er echt geen gezondheidsrisico's zijn. Het gaat met name om mensen die uit een moestuin hebben gegeten of die langdurig zijn blootgesteld aan PFAS. Daar is in de gevangenis geen sprake van de mensen zitten daar gemiddeld een half jaar.”

Ontwrichtende werking

Alle verontrustende berichten over Chemours hebben desalniettemin een ‘ontwrichtende werking’ op het dagelijks leven van de gevangenen in de PI in Dordrecht schrijft Schouten in een brief aan Chemours. ‘Zij kunnen niet weg uit de detentie. Zij worden niet betrokken bij het buurtoverleg. En zij hebben niet de financiële middelen om vaker mineraalwater te nuttigen.’ Gevangenen stellen Chemours daarom aansprakelijk.

Het gaat met name om de materiële schade die is ontstaan door het aanschaffen van duurder drinkwater. Dat is alleen waarschijnlijk niet eens nodig. Het drinkwater in Dordrecht komt namelijk niet uit Dordrecht maar van een bovenstrooms gelegen innamepunt in de Bergsche Maas via bezinkplassen in de Brabantse Biesbosch. Voor zover dat verontreinigd is is dat dus niet gebeurd door Chemours. Toch vinden de gedetineerden dat Chemours hen een immateriële schadevergoeding moet betalen vanwege de ‘stress angst en zorgen die zij hebben voor een langzame vergiftiging door PFAS-chemicaliën terwijl zij in detentie verblijven’ zo valt te lezen in de brief.

Met deze stap willen gedetineerden vooral hun stem laten horen zegt Schouten. Het steekt de advocaat dat Chemours niets van zich laat horen. Cliënten zijn erg onzeker en gestresst omdat zij nog geen adequate voorlichting kregen dat zij zich nergens zorgen over hoeven te maken.” Het helpt niet mee dat zij zo zegt Schouten niet betrokken raken bij de vele rechtszaken en andere intiatieven die nu lopen. Zo bereiden omwonenden van Chemours een massaclaim voor die volgende maand wordt ingediend bij de rechtbank. Ruim duizend mensen hebben zich inmiddels gemeld.

Drinkwater

Zorgen over het drinkwater leven breed in Dordrecht ook bij het Waterschap Rivierenland. Ook zij wil schade die is geleden gaan verhalen op Chemours. Het bestuur van het waterschap nam maandag unaniem een motie aan waarin wordt gezegd dat er een verbod op PFAS moet komen. Het waterschap vindt dat mensen recht hebben op schoon water. D66 roept intussen op om een bevolkingsonderzoek in te stellen om zo te kunnen vaststellen wat de effecten van PFAS op de gezondheid zijn. Het RIVM is al bezig met een dergelijk onderzoek.

Het besef is doorgedrongen dat alles hier waarschijnlijk vervuild is. Ons water de lucht de grond waarop ik woon. Overal zit PFAS in” zei ic-arts Diederik Gommers een bezorgde omwonende van de Chemours-fabriek eerder tegen deze site. Gommers pleit voor het opzetten van een bevolkingsonderzoek. Zodat je weet hoe slecht de situatie nou echt is. Gewoon bij iedereen in de omgeving het bloed afnemen.”

Chemours geeft ondanks herhaaldelijke verzoeken vooralsnog geen reactie op de juridische procedures. De PI in Dordrecht stelt dat het gedetineerden vrijstaat om een brief naar het bedrijf te sturen. Dat zou ik in hun situatie ook hebben gedaan. Goede voorlichting kan hun zorgen wegnemen” zegt een woordvoerder.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Buurt vreest voor levens door foutparkeerders: hulpdiensten kunnen er amper langs**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 02:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 698 words

**Byline:** Denise van der Bij

**Body**

Een ambulance die vast komt te staan of een brandweerwagen die niet door de straat past vanwege foutgeparkeerde auto’s. Na de verwoestende brand aan de Westerkade in Gouda zijn inwoners van Korte Akkeren bang dat dit probleem levens gaat kosten. ,,Het lijkt steeds gekker te worden.”

Aan het eind van de Jan Philipsweg, op de kruising met de Bosweg, staan auto’s naast elkaar geparkeerd. Een parkeerplaats? Nee, dat is het niet. Er zit ruimte tussen waar een kleine auto met moeite doorheen past. ,,Het is echt dramatisch”, verzucht bewoner Wendy Heij, bestuurslid van Stichting Sociaal Korte Akkeren. ,,Ik ga om 05.00 uur naar werk en soms kan ik niet eens een bocht nemen, of het is millimeterwerk. En dan heb ik nog een gewone auto.”

Twee weken terug heeft mijn moeder een hartinfarct gehad, dit was overdag. Als ze er ‘s nachts niet doorkunnen heb je echt een groot probleem

De bewoners van Korte Akkeren zijn bang dat hulpdiensten hierdoor de wijk niet kunnen bereiken.

Dit komt wat Heij betreft vooral door de hoge parkeerdruk en de foutparkeerders die dit ,et zich meebrengt. Naar aanleiding van de brand aan de Westerkade waarbij een 56-jarige vader om het leven kwam, wil ze aandacht voor de chaotische situatie. ,,Twee weken terug heeft mijn moeder een hartinfarct gehad, dit was overdag. Als ze er ’s nachts niet door kunnen, heb je echt een groot probleem.”

’s Avonds controleren

Dit probleem speelt al langer, maar volgens Heij wordt het steeds gekker. ,,Mensen zetten hun auto heel makkelijk op de stoep.” Bij een rondje door de wijk wijst medebestuurslid Maurice Mattheus plekken op de Jan Philipsweg aan met twee parkeervakken naast elkaar, maar waar geregeld vier auto’s staan. ,,En hier tegenover staan ze op de stoep.” Vooral in het blok bij deze straat en de Woudstraat en Meidoornstraat is de hinder groot.

Heij vindt dat handhaving en de politie hier te makkelijk mee omspringen. ,,Ik zag ze maandagochtend om 10.00 uur boetes uitdelen voor auto’s die op de stoep geparkeerd stonden, maar die in gevaarlijke bochten staan zijn dan weg. Mensen zijn aan het werk.” Wat ze dan wel moeten doen? Mattheus: ,,’s Avonds of ’s nachts controleren. Jullie hadden ook rond een uurtje of zeven moeten komen, dan staat het helemaal vol met auto’s.”

Doorheen knallen

Die parkeerders komen ook steeds vaker uit de binnenstad, vertelt hij. En wat het probleem tevens vergroot, zijn de huizen waar veel uitzendkrachten wonen die allemaal hun eigen wagen hebben, zegt Heij. ,,Mensen willen ook niet naar huis lopen, want vaak is er een paar straten verderop wel plek.” Ze heeft af en toe contact met de brandweer over de situatie. ,,Die zegt dat ze er gewoon doorheen knallen als het moet, maar daar schiet je niks mee op. We kunnen toch wel de kruisingen vrijhouden?”

Het lijkt mij gruwelijk vervelend voor hulpdiensten als een auto in de weg staat. Materiaal gaat nooit boven mensenlevens

Ook Bram Talman van D66 in Gouda, die woont in de wijk, beaamt dat er bepaalde delen zijn waar auto’s en bestelbusjes parkeren terwijl er geen parkeerplekken zijn. ,,Het lijkt mij gruwelijk vervelend voor hulpdiensten als een auto in de weg staat. Materiaal gaat nooit boven mensenlevens.”

Gemarkeerde parkeervakken

Hij licht toe dat dit probleem een aantal jaar geleden ook al aan de orde was. ,,Toen heeft de brandweer geregeld ritten door de stad gemaakt om te kijken of ze overal doorheen kan. Bij een aantal buurten merk je dat ze niet op verkeer zijn gemaakt. Maar er waren geen problemen met de bereikbaarheid, al is het af en toe krap.”

Daarom heeft de gemeente plannen gemaakt waardoor ‘wild straatparkeren’ verdwijnt, legt Talman uit. Er komen gemarkeerde parkeervakken, zo blijkt uit het wijkmobiliteitsplannen voor Korte Akkeren en Kort Haarlem. ,,Dit zal best helpen. Soms twijfel je of een krappe bocht of een hoekje als parkeerplaats kunt gebruiken. Dat probleem heb je dan niet meer.”

De gemeente Gouda en Veiligheidsregio Hollands Midden konden dinsdag nog niet inhoudelijk reageren.

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

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Gratis-geldbureau DUO heeft een forse steek laten vallen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 05:01 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 435 words

**Byline:** Saskia van Westhreenen

**Body**

De Dienst Uitvoering Onderwijs het gratis-geldbureau van de overheid heeft geld lenen jarenlang veel te aantrekkelijk gemaakt voor een kwetsbaar jonge doelgroep schrijft onze chef nieuws Saskia van Westhreenen. En nu zitten zij met de brokken.

Gratis geld bestaat niet dat weet iedereen. Dus we kúnnen schamper doen over de klachten van studenten over de vervijfvoudiging van de leenrente voor hun basisbeurs. De overheid jaagt hen in de gordijnen met de mededeling dat de rente over hun uitstaande schuld fors omhooggaat van 046 naar 256 procent.

De vraag is of ze hadden kunnen weten dat hun lening niet gratis was. En dan komt er een ongemakkelijke boodschap boven tafel want onze Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) maakte toch echt faam met haar zelfpromotie over gratis geld. Toen de rente ooit op 0 procent was vastgesteld werd die boodschap op de site vergezeld door feestconfetti.

DUO is gewaarschuwd voor haar naïeve optreden. Meermaals. In 2018 trok toenmalig CDA-Tweede Kamerlid Harry van der Molen ten strijde. Hij vond dat jongeren werden misleid met de term ‘studievoorschot’ (overigens bewust geïntroduceerd door Den Haag om de regeling wat positiever voor het voetlicht te brengen) en eiste dat er voortaan van een lening sprake zou zijn. Hij wilde ook dat er een duidelijke boodschap op de DUO-website kwam te staan: ‘Geld lenen kost geld’. Want die waarschuwing ontbrak.

Een publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) wees in 2022 toen de rente voor het eerst boven de 0 procent piepte op de zorgplicht van de overheid. Banken in Nederland zijn gehouden aan uiterst strikte regels als het gaat om lenen maar ‘ome DUO’ heeft zich hier altijd te goed voor gevonden. En nog steeds. De reactie op deze site (‘We hebben niet in your face geroepen ‘weet wat je leent’ maar een lening is nooit gratis dus deze ook niet’) spreekt boekdelen.

Met hulp van een juridisch adviesbureau slepen de studenten nu de staat voor de rechter. Ze konden wel eens een heel sterk punt hebben. Die zorgplicht van DUO was een lachertje. Het gratis-geldbureau van de overheid heeft geld lenen jarenlang veel te aantrekkelijk gemaakt voor een kwetsbaar jonge doelgroep. DUO had van de daken moeten schreeuwen dat geld lenen nooit gratis is. In your face. En nu zitten anderen met de brokken.

Wat vind jij?

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

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Hardenberg doet onderzoek naar langer open houden openluchtbaden: ‘Durf te wedden dat er geld bij moet’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 04:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 441 words

**Byline:** Paulien Plat

**Body**

Hardenberg gaat onderzoeken of haar buitenbaden langer open kunnen. Afgelopen september zaten de buitenbaden al hartstikke dicht terwijl de temperaturen weer omhoog gingen. Hoe mooi zou het zijn als inwoners en toeristen in de gemeente langer gebruik kunnen maken van openluchtbaden?” wierp CDA-raadslid Ria Spijkers toen op. De gemeente wil bekijken of dit inderdaad kan. Voor ons is het moeilijk haalbaar.”

Het kwik schoot toch nog omhoog afgelopen september. Na een aantal regenachtige dagen in augustus snakten mensen toch nog naar zwemwater maar in de gemeente Hardenberg zaten de buitenbaden al dicht. Het Heuveltjesbosbad in Balkbrug had zelfs al geen zwemwater meer in haar blauwe bassins zitten. Weer opengaan kon dus niet.

Vier buitenbaden

Aan het college van burgemeester en wethouders deed raadslid Spijkers het verzoek om uit te zoeken of buiten zwemmen volgend jaar in september mogelijk is. Ze doelde daarmee op vier buitenbaden: Hattemat (Gramsbergen) Onder Ons (De Krim) De Bargn’s (Kloosterhaar) en het Heuveltjesbosbad. En dat verzoek is nu ingewilligd: de gemeente gaat onderzoek doen. Maar zowel zwembadeigenaren als de gemeente zelf voorzien wat hordes.

Enkele kanttekeningen

Zo gooide Herman Groenewold eigenaar van het Heuveltjesbosbad eind september al op dat het best een uitdaging zou worden. Voor ons is het moeilijk haalbaar. Na de vakantie loopt het aantal bezoekers drastisch terug. Zelfs met een zeldzame hittegolf in september. Het is een beetje de waan van de dag. Het weer is onvoorspelbaar dat is moeilijk beleid maken.” Niet alleen bezoekers moeten weer naar school ook het gros van het tijdelijke personeel. Studenten.

En de gemeente meldt ook dat ze enkele mitsen en maren ziet. ‘De onmogelijkheid kan het gevolg zijn van noodzakelijk onderhoud. Werkzaamheden aan de bassins zoals tegelen plakken van folie of coaten kunnen maar in een beperkt aantal maanden gebeuren.’ Dat vergt een strakke planning ziet Hardenberg.

‘Durf te wedden dat er geld bij moet’

Ze gaat in gesprek met de zwembaden en stelt drie eisen voor de flexibele seizoensplanning: de planning qua onderhoud en personeel moet het toelaten en er moet ruimte zijn om meerkosten op te vangen. Dat laatste meldde Groenewold eerder ook al als kanttekening. Het zou hartstikke leuk zijn en met activiteiten op die dagen trek je wat meer mensen. Maar ik durf wel te wedden dat er geld bij moet. De baten staan voor ons niet in verhouding tot de kosten.”

Dat zegt ook Johan Reefman de secretaris van zwembad Onder Ons in De Krim. We vinden het een interessant idee. In september is het vaak mooi weer. Maar de kosten gaan omhoog. Personeel gas én elektra.”

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Meer problemen bij uitkering arbeidsongeschiktheid dan gedacht**

Trouw

11 oktober 2023 woensdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Economie; Blz. 16

**Length:** 671 words

**Byline:** DAAN MARSELIS

**Highlight:** Te complex vier vragen • Een commissie van oudgedienden verbaast zich over alle problemen in het stelsel voor arbeidsongeschiktheid. Bijna niemand is nog enthousiast.

**Body**

Het arbeidsongeschiktheidsstelsel werkt niet meer. Tot die conclusie komt de Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) in haar eerste rapport.

Het zijn niet de minsten die het zeggen. Voorzitter Roos Vermeij (PvdA) hield zich als Tweede Kamerlid al met de sociale zekerheid bezig. Commissielid Bruno Bruins, tot de coronapandemie minister van volksgezondheid, was vijf jaar lang de hoogste baas van het UWV. Andere commissieleden hebben ook jarenlange ervaring met het stelsel, bijvoorbeeld als adviseur, directeur, of wetenschapper.

**Euvel**

Alle commissieleden kwamen zaken tegen die ze nog niet wisten en ze spreken hun verbazing uit over het grote aantal knelpunten dat ze vonden: 'Het zijn er meer dan we dachten'. Het belangrijkste euvel laat zich evenwel in één woord samenvatten: complexiteit.

Voor hun onderzoek spraken de commissieleden ook met zo'n honderd mensen die in het stelsel werken, van verzekeringsartsen tot UWV-bestuurders, vakbondsmensen, werkgevers en arbo-dienstverleners. Al die mensen wisten nog maar 'weinig enthousiasme' op te brengen voor het stelsel zoals dat nu is.

**1Waarom vindt de commissie dat het stelsel niet meer werkt?**

De achterstanden bij het UWV zijn te groot, een grote groep mensen is onvoldoende of niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en voor veel mensen die een uitkering krijgen, loont het niet om weer aan het werk te gaan. Daarbij vergroot het huidige stelsel de kansenongelijkheid: voor de meest kwetsbare mensen werkt het stelsel het minst goed.

**2Wie zijn die meest kwetsbaren voor wie het stelsel het minst goed werkt?**

Voor flexwerkers, mensen zonder baan en mensen met bijvoorbeeld een aangeboren handicap werkt het stelsel het slechtste. Zij worden vaak niet goed begeleid, kunnen door hun gezondheidsproblemen geen (vast) werk vinden, krijgen een lage of helemaal geen uitkering en hebben vaak te maken met meerdere instanties die slecht samenwerken. Veel mensen die arbeidsongeschikt raken hebben moeite om de regelingen te begrijpen.

Het komt ook doordat Nederland een inkomensverzekering heeft. Mensen met een hoger inkomen hebben daardoor vaker recht op een uitkering dan mensen met een lager inkomen. Stel, een piloot en een magazijnmedewerker raken allebei blind aan één oog. De piloot kan niet meer vliegen en verliest een groot deel van zijn inkomen. De magazijnmedewerker moet wennen omdat hij geen diepte meer ziet, maar kan na een tijdje weer terugkeren op zijn oude werkplek. De piloot wordt daardoor grotendeels 'afgekeurd'; terwijl de magazijnmedewerker waarschijnlijk geen recht op een uitkering heeft.

**3De commissie vraagt speciaal aandacht voor jonggehandicapten. Waarom?**

Omdat de regelingen voor mensen die voor hun achttiende gehandicapt raken, zijn versoberd. Ze kunnen alleen een Wajong-uitkering krijgen als ze volgens een verzekeringsarts nooit meer kunnen werken. Alle anderen, die wel 'arbeidsvermogen' hebben, zijn aangewezen op de bijstand. Voor een deel van hen werkt dat uitstekend: meer jonggehandicapten die kunnen werken, hebben ook een baan gevonden. Maar er is ook een aanzienlijke groep die buiten de boot valt, naar schatting zo'n 50.000 mensen. Zij blijven een leven lang afhankelijk van familieleden of ondersteuning, en een aantal van hen belandt in de criminaliteit. De bijstand biedt slechts een uitkering op minimumniveau, met allerlei prikkels die mensen moeten motiveren te gaan werken. Dat sluit niet aan bij de situatie van jonggehandicapten en mensen met een progressieve ziekte, stelt de commissie.

**4Hoe gaat het nu verder?**

De Commissie moet nu een voorstel voor verbetering schrijven, dat rapport volgt over een paar maanden. De leden willen het stelsel 'vereenvoudigen', wat ze dan weer een 'complexe opgave' vinden. Volledig afschaffen van het huidige systeem valt niet te verwachten. Ze schrijven dat ze het goede van het huidige stelsel willen behouden, en de problemen willen aanpakken.

50.000mensen blijven altijd afhankelijk van familie of ondersteuning

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 16

**Graphic**

Vakbonden voeren actie voor een compensatieregeling voor zorgmedewerkers die door long covid arbeidsongeschikt zijn geraakt.

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**Wilt u alstublieft ophouden belastingvoordelen subsidies te noemen?**

Trouw.nl

11 oktober 2023 woensdag 06:14 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 693 words

**Byline:** Redactie Trouw

**Body**

Weer?

Merkwaardige kop op de voorpagina van Trouw (10 oktober): ‘Gaza is weer een openluchtgevangenis’. Hoezo ‘weer’? Is het ooit iets anders geweest? Annejet Dijkstra GroningenCognitieve dissonantieCognitieve dissonantie bij VVD (Lezersreacties 11 oktober). Als er iemand aan cognitieve dissonantie lijdt is het Trouw wel. Het is bekend dat de sympathie niet bij Israël ligt. Dit valt te merken uit het onvermogen van Trouw om Hamas volmondig te veroordelen en steun voor Israël na de terroristische slachting uit te spreken. In plaats daarvan wordt er neutraliteit geveinsd door het te hebben over ‘een spiraal van geweld’ en Palestijnse slachtoffers in het verleden. Uit onwil haar lezers inhoudelijk te informeren hoe families in schuilkelders zijn afgeslacht Hamas van deur tot deur ging om burgers te executeren hoe baby’s zijn vermoord en onthoofd blijkt dat Trouw een blinde vlek voor de eigen berichtgeving heeft.

Viktor Kamphuis Deventer

Toegevoegde waarde

Goede journalistiek. Daarom lees ik Trouw. Het heldere achtergrondverhaal rondom de geschiedenis van Israël in zijn conflict met Hamas (9 oktober) heeft enorme toegevoegde waarde. Zonder het verleden te betrekken in het heden is het haast onmogelijk om iets te kunnen begrijpen van dit afschuwelijke drama dat zich keer op keer herhaalt. Het kernwoord uitzichtloos is het trieste laatste woord in deze analyse. Maar toch ik lees hoop in de ingezonden brief van Joanne Nihom (Uitgelicht 10 oktober). En ben het zo hartgrondig met haar eens. De enige manier om geweld te stoppen is het gesprek met elkaar aangaan.

B. Wemekamp-Koopman Ommen

Fossiele subsidies

‘Het afschaffen van fossiele subsidies kan de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven schaden’ (Trouw 10 oktober). Dat is een gotspe. Juist de invoering van fossiele subsidies schaadt de concurrentiepositie van bedrijven die minder fossiele energie gebruiken. Zoals de spoorwegbranche die belastingen moet betalen die de vliegbranche niet hoeft te betalen. Ook de kunstmestindustrie een van de grootste gebruikers van fossiele energie geniet belastingvoordelen zodat kunstmest te goedkoop is. Dit schaadt de concurrentiepositie van biologische boeren die geen kunstmest gebruiken. Ik zou iedere journalist willen oproepen om bij het argument van ‘schade van de concurrentiepositie’ een vervolgvraag te stellen: ‘Wat is uw mening over de schade aan de concurrentiepositie van fossielarme bedrijfstakken als gevolg van fiscale voordelen voor fossiele grootverbruikers?’

Ellen Winkel Almere

Fossiele subsidies (2)

Wilt u alstublieft ophouden belastingvoordelen subsidies te noemen? Ik ben het zéker niet eens met het geven van belastingvoordelen aan vervuilende bedrijven maar het ‘subsidies’ noemen is domweg stemmingmakerij een discussietruc die absoluut niet door de beugel kan. De dingen bij de naam noemen kan de discussie helpen trucs niet.

Henk Reinders Den Haag

Minister Adema glyfosaat is niet gezond. Stem tegen

Een boer laat de kiem van een ui zien afkomstig van zijn met glyfosaat besproeide veld. foto Herman Engbers‘Minister Adema durft niet te kiezen in Europa over onkruidverdelger glyfosaat’ (Trouw 10 oktober). Hierdoor komt er geen tegenstem van Nederland als er vrijdag in de EU gestemd wordt. Wat een intens slechte keuze. Adema acht niet bewezen dat glyfosaat en de ziekte van Parkinson met elkaar verband houden. Maar hij weet wel dat het middel op zijn minst ervan verdacht wordt. Bij twijfel niet inhalen. Maar deze minister gaat op de snelweg stilstaan en wacht erop tot hij aangereden wordt. Glyfosaat is aangetoond in de urine van de meeste mensen. Dat lijkt niet erg gezond. Is de minister vergeten dat er ook nog andere zaken spelen omtrent landbouwgiffen? Ze stapelen op met andere (helaas) toegelaten giffen en vormen een dodelijke cocktail voor dier en mens. Bovendien spoelt dit alles uiteindelijk uit in ons grondwater en vervuilt het ons oppervlaktewater. De gestelde doelen voor schoon water in onze rivieren voor 2027 halen we ook al niet.Minister Adema: wees sterk en stem tegen. Het kan nog.

Arnold Berkelaar Zoetermeer

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

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**‘Househippie’ opnieuw voor de rechter deze keer wil Best hem uit kraakpand zetten**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 02:46 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 442 words

**Byline:** Dominique Elshout

**Body**

BEST - Opnieuw staat de zogeheten househippie Daan Versteegde voor de rechter. Deze keer wil de gemeente Best dat hij uit een gekraakt pand vertrekt: de kantine van het vroegere tennispark Batadorp.

Al tien jaar leidt Versteegde (41) een zwervend bestaan. Een keer of twintig heeft hij iets gekraakt eerst in de omgeving Oss en Uden sinds een paar jaar in Eindhoven en omstreken. In juni dit jaar vond de rechter dat hij moest vertrekken uit het nepkerkje aan de Oirschotsedijk in Eindhoven. Waarna hij neerstreek in de leegstaande kantine van het in onbruik geraakte tennispark in Best.

Woensdag zaten Versteegde en zijn advocaat Milan van Hulst opnieuw voor de rechter in Den Bosch met aan de andere kant van de tafel advocaat Luc Golsteijn en de Bestse gemeenteambtenaar Melvin van de Vorst. Die willen via de rechter dat de ‘househippie’ - zijn naam dankt hij onder meer aan de muziek die hij graag draait - zo snel mogelijk zijn spullen pakt.

Feesten overlast en drugsgebruik

Op het tennispark geeft Versteegde soms feesten hij veroorzaakt er overlast en er is sprake van hard drugsgebruik betoogde advocaat Golsteijn. Uit oogpunt van openbare orde kan het zo niet langer. Komt bij dat de gemeente het tennispark wil verkopen en dat het helemaal niet bedoeld is om er te wonen.

Op 24 augustus is Versteegde een ultimatum gesteld: hij moest het park binnen een week verlaten. Volstrekt onrealistisch

Volgens de gemeente is er de afgelopen maanden een paar keer met Versteegde gepraat over alternatieve huisvesting denk aan begeleid wonen of de Skaeve Huse aan de rand van Eindhoven. Maar daar stond de kraker niet voor open.

Wat je een gesprek noemt schamperde advocaat Van Hulst. Op 24 augustus is Versteegde een ultimatum gesteld: hij moest het park binnen een week verlaten. Dat is volstrekt onrealistisch gezien de woningnood en zijn inkomen. Een huisbezoek van de gemeente aan Verstegen is door hem ervaren als een poging tot repressie en intimidatie.”

Juist minder overlast

Versteegde zorgt volgt de advocaat juist voor minder overlast dan er was toen er nog niemand in de leegstaande kantine zat. Toen werd er gecrosst op motoren en huisden er dakloze Polen die voor rommel zorgden. Het park werd gebruikt als uitvalbasis voor auto-inbraken in de buurt. Er is nu juist minder overlast dan vroeger.

Dat kan allemaal zo zijn stelde de advocaat van de gemeente daar weer tegenover maar er zijn recent wel degelijk klachten over de kraker binnengekomen en met hem valt niet te praten over alternatieven. De rechter stuurde de partijen woensdag nog even naar de gang om te proberen het alsnog eens te worden. Dat lukte niet. Een vonnis volgt op 25 oktober.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Ambassadeur Israël is dankbaar voor steun. 'Wat Hamas heeft gedaan is afschuwelijk.'**

de Volkskrant

11 oktober 2023 woensdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Ten Eerste; Blz. 5

**Length:** 418 words

**Byline:** ARNOUT BROUWERS

**Body**

Nieuws

Modi Ephraim, de Israëlische ambassadeur, is dankbaar voor de steun die zijn land krijgt 'van premier Rutte en regering en parlement', maar ook van 'heel, heel veel Nederlanders' die berichten hebben gestuurd. 'We delen waarden en vriendschap, en zijn allemaal geschokt', zegt Ephraim als hij dinsdag de pers te woord staat in de ambassade in Den Haag.

De emoties zijn nog rauw, ook bij het ambassadepersoneel. Het is moeilijk om te praten over 'Zwarte Zaterdag', zegt Ephraim. 'We hebben allemaal familie of vrienden die getroffen zijn. Het is een klein land. Een vriend van me zoekt nog steeds naar zijn kleinzoon. Die ging bij zijn vriendin op bezoek in Be'eri en is verdwenen. En mijn vriend verloor eerder al zijn zoon in de oorlog.'

Israël verliet Gaza in 2005, in 2007 nam Hamas het daar over. 'Sindsdien hebben we veel conflicten, raketten op steden en dorpen. Wat ze in deze aanval gedaan hebben, is afschuwelijk. Het massaal afslachten van burgers. Het zijn monsters.' Maar, luidt een van de eerste vragen die de ambassadeur krijgt, is het niet Israëls eigen schuld vanwege 'decennia van beleid tegen Palestijnen'? 'Ik denk', is het antwoord, 'dat wanneer we deze beelden zien en terwijl we onze doden nog tellen, het duidelijk is dat dit niet het Palestijns-Israelische conflict is. Het lijkt meer op IS en het gevecht daarmee. We moeten ervoor zorgen dat Hamas niet kan doorgaan met zijn industrie van de dood.'

De ambassadeur twijfelt er niet aan 'dat een deel van de oplossing voor de toekomst ligt in dialoog met de Palestijnse Autoriteit. 'Maar nu moeten we eerst onze burgers beschermen door de militaire capaciteit van Hamas om ons aan te vallen, uit te schakelen. We moeten naar een andere situatie in de regio, en dat betekent ook een beter leven voor mensen in Gaza.'

Maar het volledig afsluiten van Gaza, ook van water en licht, is dat proportioneel? 'We vallen niet de twee miljoen mensen in Gaza aan, we vallen Hamas aan. We proberen een humanitaire corridor te openen zodat burgers naar Egypte kunnen uitwijken. Daarover praten we met Egypte. Maar Egypte wil misschien ook checken wie binnenkomt, zij willen ook geen terroristen binnenlaten.'

Tot slot neemt perswoordvoerder Fentay Alamu, het woord. 'Een vriendin van mij heeft haar zus verloren. Terwijl ze met haar zus sprak over de telefoon, hoorde ze hoe die werd doodgeschoten. Als je hieraan denkt, de horror, dat gaat ons begrip te boven. Dit zijn mensen zonder enige moraliteit.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 5

**Graphic**

Ambassadeur Modi Ephraim tijdens het persgesprek.

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**Vlaggenmakers maken overuren of het nu gaat om de Israëlische Palestijnse of vredesvlag**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 02:40 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 439 words

**Byline:** Bart Gotink

**Body**

SPRANG-CAPELLE/MIJDRECHT - De voorraden zijn op overal wordt hard gestikt. Want waar normaal een paar Israëlische of Palestijnse vlaggen per maand verkocht worden vliegen ze sinds dit weekend de deur uit. We hebben in drie dagen al tien keer zoveel vlaggen verkocht als normaal in een heel jaar.”

Van honderden verschillende landen liggen er wel een paar vlaggen op voorraad bij Nieuwenhuizen Vlaggen & Masten in Sprang-Capelle. Maar dat geldt sinds dit weekend niet meer voor Israëlische vlaggen. Ik denk dat we er normaal op jaarbasis zo’n vijftien verkopen” vertelt Coen Damen van het vlaggenbedrijf. Dan gaat het meestal om een sportevenement of voor hoog buitenlands bezoek. Maar sinds dit weekend moeten we de Israëlische vlag constant bij maken.”

Ook vredesvlag gaat hard

Hoeveel er precies verkocht zijn weet hij zo snel niet. Dat het er veel meer zijn dan normaal op jaarbasis weet hij wel zeker. Ook de vredesvlag gaat hard in Sprang-Capelle. Damen: Van die vlag verkopen we er normaal maar een paar zo rond 4 en 5 mei. Je ziet dat de discussie over welke vlag gemeenten het beste kunnen ophangen hierin een rol speelt. De vredesvlag wordt als een goed symbool gezien daarover ontstaat in elk geval geen discussie.” De verkoop van Palestijnse vlaggen is ook iets gestegen zij het minder hard vertelt Damen.

Ik zie de bestellingen voorlopig nog niet opdrogen

Het beeld is bij de Vlaggenclub in Mijdrecht niet anders. De telefoon staat sinds dit weekend roodgloeiend” vertelt eigenaar Marco van Daalen. Hij was zondag al naar de zaak gereden omdat hij ‘het patroon bij dit soort ellende inmiddels wel kent’. We hebben meteen een aantal grote bestellingen van onder meer gemeenten gekregen.” Daarnaast kloppen particulieren aan.

Russische vlag

Ook hij ziet dat de vredesvlag het goed doet als ‘neutraal’ symbool in het polariserende conflict. Vanaf het moment dat die vlag in Amsterdam werd gehesen zien we de verkoop hard stijgen. Eigenlijk zien we dat drie vlaggen nu hard lopen. Het gaat om de Israëlische vlag de vredesvlag en de Palestijnse vlag in die volgorde. Normaal hebben we alle vlaggen op voorraad en versturen we die dezelfde dag. Nu moeten mensen tussen de twee tot vijf dagen wachten.”

Ook Van Daalen geeft aan in drie dagen tijd al ‘tien keer zoveel’ verkocht te hebben dan normaal in drie dagen. En ik zie de bestellingen voorlopig nog niet opdrogen.”

Bij de start van de Oekraïne-oorlog was iets vergelijkbaars te zien. Damen: Toen ging de verkoop van de Oekraïense vlag ook hard. En we verkopen en verhuren die vlag tot op de dag van vandaag een stuk meer dan voorheen. Terwijl niemand meer een Russische vlag wil.”

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Ouderen boos over verhoging tarieven Warande en schrappen 65+-regeling: ‘We worden dubbel gestraft’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 04:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 454 words

**Byline:** Ralph van Wolffelaar

**Body**

OOSTERHOUT - Honderden ouderen in Oosterhout staan op hun achterste poten nu de gemeente de zwemtarieven van de Warande wil verhogen én de 65-plusserskorting wil afschaffen. Het doet ons verdriet dat gesteld wordt dat het om welgestelden gaat.”

Het ophogen van de tarieven is een onzalig plan zeggen KBO Ouderenplatform en Groep Vrienden van de Warande in een afzonderlijk schrijven aan het gemeentebestuur. Ook meerdere particulieren hebben een brief geschreven om hun onvrede te uiten.

Met name het schrappen van de regeling waarbij 65-plussers 10 procent korting krijgen op de toegangsprijs valt slecht. Het gemeentebestuur betoogde onlangs dat het juist een grotere kloof bewerkstelligt tussen arm en rijk maar in de praktijk zou uit landelijk onderzoek blijken dat vooral welgestelde ouderen gebruikmaken van de korting.

Grote gevolgen voor gezondheid

‘Wij kunnen u verzekeren dat een belangrijk deel van de ouderen die heel regelmatig in zwembad de Warande komen zwemmen niet zo welgesteld is als wordt gesuggereerd’ aldus Vrienden van de Warande. De groep liet de brief vergezeld gaan van een lijst met 174 handtekeningen.

De KBO/Ouderenplatform zegt te zijn ‘overspoeld’ met vragen van senioren. ‘Een verhoging van de tarieven én het laten vervallen van de seniorenkorting is een dubbele verhoging. De senioren worden hiermee dubbel gestraft. Ook heeft dit grote gevolgen voor het welzijn van senioren. Immers hoe minder ze sporten des te meer kans op kwaaltjes. Wat ook weer directe gevolgen heeft voor de gezondheidszorg. En denk ook aan het thema eenzaamheid. Voor velen is het zwembad een ontmoetingsplaats.’

De KBO Oosterhout-Stad heeft alleen al 11.300 leden.

Er zijn regelingen voor wie de toegangskaartjes niet kan betalen

Een verhoging wordt zelden ontvangen met applaus maar Oosterhout ontkomt er niet aan zeggen B en W. De verhoging heeft met name te maken met de ‘explosieve’ stijging van energie-uitgaven personeel en de inflatie. De prijzen zijn de afgelopen jaren minder dan de inflatie opgehoogd. Ingrijpen is nu nodig om het Sportbedrijf waar de Warande onder valt ook op de lange termijn gezond te houden.

B en W zeggen het belangrijk te vinden dat ook ouderen blijven sporten en bewegen. ‘Om die reden zal ook MOOVE (buurtsportcoaches red.) nadrukkelijk voor de kwetsbare ouderen activiteiten blijven aanbieden.’

Ook blijft hulp beschikbaar voor wie onder het minimabeleid valt. ‘Er zijn regelingen voor wie de toegangskaartjes niet kan betalen. Daardoor blijft het mogelijk dat ook minima het zwembad blijven bezoeken.’

De gemeenteraad heeft het laatste woord over de zwemtarieven. Tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november kunnen partijen voorstellen doen om de tarieven te matigen óf verder op te hogen.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Levi**

de Volkskrant

11 oktober 2023 woensdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Ten Eerste; Blz. 16

**Length:** 446 words

**Byline:** ROBIN DE PUY

**Body**

Hopen op reset van de wereld

Levi - mijn zojuist gevonden zombie - toont met trots zijn huis. Daar waar ik bij zombies vooral denk aan chaos en smerigheid, is deze opmerkelijk goed georganiseerd. De ontbijtgranen staan netjes op een rij en op merk gesorteerd, zijn petten bewaart hij in plastic, zijn bed is strak opgemaakt. Bella, zijn pitbull, zit op een panterkleed op de bank en draagt geheel passend bij de outfit van Levi een rode, leren halsband.

'Waarom heb je eigenlijk die tattoo?' Ik wijs naar de bloederige open-schedel-tattoo rondom zijn mond. Resoluut antwoordt hij: 'Eén: ik houd van zombies. Twee: het is uniek.' Terwijl hij met moeite de woorden eruit perst, trekt zijn lichaam voortdurend en onwillekeurig samen.

Later blijkt dat de spiertrekkingen worden veroorzaakt door de (erfelijke) ziekte van Huntington. Praten gaat steeds moeizamer, evenals zitten, lopen en slapen. Zijn oma had het ook en na een lang ziekbed stierf ze een trage dood, iets wat hem ook te wachten staat. 'Ik hoop daarom op een apocalyps. Covid, maar dan erger. It could be any kind of disaster.' Naast het feit dat een apocalyps hem zal redden van zijn trage dood, 'kan de wereld wel een reset gebruiken'.

Levi's hersenen sterven langzaam af en alsof dat niet al genoeg is, spuugt het leven hem vaak voor de voeten. Na misbruik op jongere leeftijd, moeten stoppen met school, de dood van zijn moeder en oma, en uiteindelijk een meth-verslaving, belandt hij in de bak. Daar wordt hij vrienden met white supremacists. 'Het is eten of gegeten worden.' Hij verdient wat swastika's op zijn rug op manieren waarover hij liever niet wil uitweiden, 'maar ik had een hoge rang'. Eenmaal uit de gevangenis leert hij zijn haat jegens zwart af. De swastika's worden ingeruild voor inktzwarte zaagbladen. 'Now I just hate everybody equally.' Er valt een kleine stilte.

'Ik ben nu twee jaar clean.' Ik zie een klein lachje. 'Mijn oma en moeder waren strippers. Ik wil heel graag een eigen, vrouwvriendelijke stripclub beginnen. Niemand oordeelt daar. Het is een soort free counseling.'

Langzaam begin ik te begrijpen wat maakt dat Levi me niet de stuipen op het lijf jaagt. Daar waar Levi de dood lijkt te wensen, realiseer ik me dat hij het tegenovergestelde zegt: door langzaam te sterven, komt hij steeds dichter bij het leven.

**volkskrant.nl/amerikanen**

**Bekijk online de eerdere afleveringen**

ROADTRIP

**Begin dit jaar eindigde de roadtrip door Amerika van fotograaf en filmmaker Robin de Puy. Onlangs keerde ze terug naar het land van de grote ambities maar nog grotere verdeeldheid, op zoek naar 'de Amerikaan'.**

**Aflevering 10: een langzaam stervende 'zombie'.**

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 16

**Graphic**

Levi, 35 Casper, Wyoming

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**Bappie had al tien jaar een vriendin – en dat hadden de TikTokkers niet verwacht**

Het Parool.nl

11 oktober 2023 woensdag 05:58 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 453 words

**Byline:** André Nientied

**Body**

In de rubriek Han Lips kijkt tv schrijven verschillende redacteuren van Het Parool elke dag over wat hun opvalt op tv. Vandaag: Mensen kijken.

Sinds een paar weken is het populairwetenschappelijke programma Wie denk je wel dat je bent? met Rob Urgert en Joep van Deudekom op zondagavond weer op tv. Daarin worden twee groepen mensen – spirituelen versus rationelen, zachte g versus harde g – in een aantal tests tegen elkaar afgezet. BNNVara heeft al jaren De Nationale IQ-test, De Nationale Sekstest en aanverwante testen en RTL4 had tot vijf jaar terug het spelprogramma De jongens tegen de meisjes.

In dezelfde populairwetenschappelijke hoek moeten we het nieuwe EO-programma Mensen kijken scharen. Hierin moeten vier uiteenlopen panels inschatten wat een testpersoon, over wie ze steeds meer te weten komen, voor type is. Uiteraard wordt de kijker geacht mee te raden.

Dat gaat er eerder populair dan wetenschappelijk aan toe, bleek dinsdagavond uit de eerste aflevering waarin Brabantse TikTokkers, studenten, moeders en senioren tegen elkaar streden – niet in een studio maar thuis vanaf de bank.

Hun eerste opdracht was inschatten wat de bebaarde Bappie voor persoon was. Hoe klonk hij, wat is zijn baan: gigolo, model, muziekproducer of barista? Volgens de vrouwelijke studenten kon hij hooguit ‘een inclusive model voor de Hema-folder’ zijn dus die optie viel voor hen af. De moeders hadden het wel goed geraden: Bappie was toch een model, een plussize model. Later in de opdracht hadden de moeders als enigen goed geraden dat Bappie transgender was. De TikTokkers gingen eerder al de mist in bij de vraag over de geaardheid van Bappie: “Als je grafisch vormgever bent én model, ben je sowieso homo.” Mis dus: Bappie had al tien jaar een vriendin.

Toch hadden de TikTokkers uiteindelijk de meeste mensenkennis – of het best gegokt bij de meerkeuzevragen. De gezellige vrouwelijke senioren werden laatste.

Mensen Kijken is een luchtige manier om je te confronteren met je eigen vooroordelen. En de conclusie is dat je iemand vaak beter gaat waarderen naarmate je meer over hem of haar weet. Zoals bij Esther, de tweede proefpersoon, die aanvankelijk saai overkwam – hobby’s: wandelen en haken – maar dj Je Moeder bleek te zijn in een Amsterdamse club. Wat een van de moeders deed verzuchten: “Ik hou steeds meer van Esther, ik ben fan!”

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.

Han Lips?

Het Parool ondertekent de tv-recensies in de rubriek Han Lips kijkt tv voortaan met de naam van de auteur. De rubriek blijft uiteraard bestaan, maar het fictieve personage Han Lips is met pensioen.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**TNO: alleen AI kan cyberaanvallen straks nog stoppen**

De Telegraaf.nl

11 oktober 2023 woensdag 10:01 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



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

**Length:** 484 words

**Byline:** Vian Schouten

**Dateline:** Amsterdam

**Body**

Banken en andere cruciale Nederlandse bedrijven moeten zo snel mogelijk hun cyberveiligheid volledig uit handen geven aan kunstmatige intelligentie (AI). Dat raadt onderzoeksinstituut TNO aan. „Er komt zoveel op mensen af dat we moeten gaan accepteren dat veiligheidssystemen autonoom gaan worden. Er is geen tijd te verliezen”, zegt marktdirecteur ict, strategie en beleid van TNO Berry Vetjens.

„In de race tegen kwaadwillenden in het digitale domein is de mens een complicerende factor”, aldus Vetjens. Nu houden nog vooral mensen de computer- en netwerkactiviteiten van bedrijven in de gaten. AI moet die taken volgens TNO gaan overnemen. „Dat gaat een stap verder dan automatiseren, want autonomie betekent dat machines stap voor stap ook afwegingstaken van mensen vergaand gaan overnemen. De enorme hoeveelheid gegevens die nodig is om een aanval tijdig te kunnen detecteren en de snelheid om adequaat te kunnen reageren, is onderhand veel te groot voor het menselijk brein”, concludeert TNO.

Lot

Jaarlijks zijn alleen al duizenden bedrijven slachtoffer van afpersing met gijzelsoftware. De schade groeit elk jaar. Het klinkt eng om het lot van onze banken, energiebedrijven, zorg en overheden over te laten aan kunstmatige intelligentie. „Maar de ongemakkelijke waarheid is dat dit niet doen specifiek op cybergebied misschien nog wel zorgwekkender is”, aldus Vetjens. „Grote bedrijven met kritische infrastructuren raken ervan doordrongen dat autonome cybersecurity onontkoombaar is. Het begint wellicht bij de koplopers op cybersecurity zoals de financiële instellingen, maar zal binnen afzienbare tijd ook in andere sectoren toepassing vinden. Denk aan kwetsbare domeinen als de zorg, hightech, maakindustrie, rijks- en lagere overheden en op termijn ook het mkb.”

Het door TNO bedachte antwoord op het toenemend aantal cyberaanvallen heet ’Athena’, een zelflerend en zelfherstellend systeem dat een breed palet aan taken kan uitvoeren. Nu is het nog een concept maar er wordt samen met financiële instellingen en toeleveranciers van technologie al aan gewerkt bij het onderzoeksinstituut.

„Het wordt niet één overkoepelend systeem maar een aaneenschakeling van processen die beetje bij beetje worden geautomatiseerd”, aldus Vetjens. „Het ontwerpen van zo’n systeem is ontzettend complex. Je moet verschillende technologieën rond cybersecurity en AI combineren, juridische en ethische kwesties adresseren en de belangen van uiteenlopende publieke en private partijen samenbrengen. Met onze kennis op al die gebieden willen we hier de komende tijd duidelijk richting aan geven.” Vetjens verwacht dat het hele proces ’een aantal jaren’ in beslag kan nemen.

De mens

Het is niet zo dat de rol van de mens helemaal verdwijnt in het proces, benadrukt Vetjens. „De systemen moeten nog wel worden ontworpen door mensen. Onze normen en waarden worden meegenomen in het systeem en we blijven achteraf controleren.”

**Graphic**

Image, Kunstmatige intelligentie moet volgens TNO de leiding krijgen bij de cyberbeveiliging van bedrijven, Getty Images

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Zelfmoordpreventie met een VR-tool; Toepassing leert student om signalen te herkennen**

De Telegraaf

11 oktober 2023 woensdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** FINANCIEEL; Blz. 21

**Length:** 452 words

**Byline:** Vian Schouten

**Body**

Toepassing leert student om signalen te herkennen

door Vian Schouten

Eindhoven - Zelfmoord bespreekbaar maken kun je niet fout doen, benadrukken onderzoekers van de Belgische hogeschool UCLL op de dag van de mentale gezondheid. Zij hebben samen met hightech consultancybedrijf TMC een virtual reality-scenario ontwikkeld om verpleegkundigen te leren personen die zelfdoding overwegen herkennen.

Met de VR-bril op zit je aan het bed van een patiënt die uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Maar de man lijkt helemaal niet blij te zijn om z'n gewone leven weer op te kunnen pakken. Aan jou als verpleger de taak zijn problemen bespreekbaar te maken en in te schatten hoe concreet de plannen van de man zijn om uit het leven te stappen. Als drager van de VR-bril kan je keuzes maken om het gesprek een bepaalde wending te geven. Vervolgens wordt -om ervan te leren- aangegeven welke optie de voorkeur had gehad.

Groot probleem

Voor zover bekend is het de eerste toepassing die verpleegkundigen leert om in gesprek te gaan met mensen met suïcidale gedachten. Het Amerikaanse leger gebruikt VR als hulpmiddel om gesprekken over zelfmoord aan te moedigen bij veteranen.

Zelfmoord blijft een taboe maar het is een groot probleem in Nederland en zeker in België. Dat land heeft het hoogste zelfdodingscijfer van heel West-Europa. In België en Nederland vinden elke dag gemiddeld meer dan vijf zelfdodingen plaats. Bij Nederlanders onder de dertig is het de meest voorkomende doodsoorzaak, meer dan verkeersongelukken of kanker.

De VR-tool wordt al gebruikt op de opleiding verpleegkunde van UCLL. ,,Alle studenten krijgen al lessen over mentale gezondheid", zegt onderzoeker Anabel Wanzeele die een van de initiatiefnemers is van de VR-toepassing. ,,Maar zo kunnen ze het echt zien in plaats van dat ze alleen de theorie meekrijgen. Het is laagdrempeliger dan een rollenspel omdat ze dan bang zijn om iets fout te doen, juist omdat suïcide zo'n gevoelig onderwerp is." Studenten zijn volgens de UCLL na het doorlopen van het scenario van twintig minuten eerder bereid om iemand te helpen die aan zelfmoord denkt.

De ontwikkelaars willen de software samen met TMC uitbouwen en scenario's toevoegen. Geld daarvoor hopen ze onder meer op te halen bij het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie van de Vlaamse overheid, dat is opgezet om het aantal zelfdodingen terug te dringen. ,,We hopen dat we de kennis als een soort olievlek kunnen verspreiden. Uiteindelijk willen we uitbreiden naar andere ziekenhuizen, politie, brandweer en andere actoren in de gezondheidszorg", zegt Wanzeele.

Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis contact op met 0800-0113 of chat op www.113.nl

Meest voorkomende doodsoorzaak jongere

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**Hoe de Bergse Maria Ommegang de zegen kreeg van de paus: ‘Het raakt me diep’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 01:01 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 435 words

**Byline:** Irma van Schaijk

**Body**

BERGEN OP ZOOM - Het was een emotioneel moment voor pastoor Paul Verbeek. Een ontmoeting met paus Franciscus in Rome die de zegen gaf aan de Maria Ommegang in Bergen op Zoom.

Mooier kon hij het niet wensen op 23 september. De Bergse pastoor had een tegel meegenomen met een afbeelding van Maria en het kindje Jezus als symbool voor zijn belofte. Want Verbeek had tijdens de coronatijd gezegd: ‘Als de stad gespaard blijft voor de gevolgen van corona zal de Ommegang nóg feestelijker en indrukwekkender terugkomen.’

Paus Franciscus keek verrast naar de tegel en vroeg: voor mij?” vertelt Verbeek weer thuis in Bergen op Zoom. Ik zei ‘ja’ en vroeg of hij onze tachtigste ommegang wilde zegenen. Dat deed hij door een programmaboekje van dit jaar met ‘save the date 30 juni 2024’ te zegenen een veelzeggend en ontroerend gebaar. Het raakt me diep. Voor mij betekent de zegen van de paus een bijzonder begin van een jubel-ommegang.”

Het is een fenomeen in Bergen op Zoom: de Maria Ommegang. Elk jaar trekt de dankstoet door het centrum van de stad. Een traditie die ontstaan is vanuit de plechtige belofte van Kapelaan W. Ooijens op 15 augustus 1943. Er zou elk jaar een stoet komen als Bergen op Zoom gespaard zou blijven tijdens de oorlogsjaren.

In coronatijd kon de Ommegang twee jaar lang niet door de straten van Bergen op Zoom trekken. Het evenement werd wel in beperkte mate in de Sint Gertrudiskerk gehouden. Toen deed Verbeek die belofte die hij in het komende tachtigste jaar wilde bekrachtigen met de zegen van de paus. Hij mocht op audiëntie komen want in het Vaticaan wordt beslist of het verzoek goedgekeurd wordt.

Paus Franciscus keek verrast naar de tegel en vroeg: voor mij?

Kroonjuwelen

Vijf jaar geleden zegende de paus al de kroonjuwelen (kronen staf en rijksappel) van de Maria Ommegang. Heel speciaal weet Verbeek. Volgens mij zijn er geen andere ommegangen die gezegend zijn. De kroningsfeesten van Tongeren hebben schriftelijke gelukwensen gehad van de paus maar op deze persoonlijke manier gezegend worden is uniek.”

De organisatie is druk bezig deze speciale jubileumeditie vorm te geven. Het wordt een Maria Ommegang 2.0” zegt bestuurslid Etiënne Ripzaad. We willen meer laten zien van de Bergse cultuur ook meer jonge mensen bij de stoet betrekken.”

Hij kan nog niet verklappen hoe dat er precies uit komt te zien. Daar zijn we nog druk mee bezig. We hebben een bijdrage van Rabo Club Support gehad ik denk dat we daar een mooi en verrassend programma mee kunnen neerzetten. De Maria Ommegang is het Bergs evenement dat na Vastenavend de meeste bezoekers trekt. Dat willen we in ere houden.”

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Het Opzij-gehalte in Playboy moet nog wat vorm krijgen**

De Volkskrant.nl

11 oktober 2023 woensdag 01:01 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 461 words

**Byline:** Paul Onkenhout

**Body**

Wat is lezenswaardig deze week? Paul Onkenhout haalt elke week een tijdschrift uit de schappen en ontleedt het. In het dikke jubileumnummer van Playboy is het feminisme nog ver te zoeken.

Playboy, de Néderlandse Playboy, bestaat veertig jaar. Tijdgeest of geen tijdgeest, in het dikke jubileumnummer domineren naakte en halfnaakte vrouwen, onder wie een flinke handvol bekende Nederlanders.

Fotoshoots met bekende vrouwen zijn voor de gelegenheid gerecycled. Daar zijn ze weer, ontkleed, onder meer Bridget Maasland, Bettine Vriesekoop, Katja Schuurman, Britt Dekker en Patricia Paay. Hopelijk vonden zij het zelf ook een goed idee.

Over de auteur

Paul Onkenhout werkt sinds 1990 voor de Volkskrant. Hij schrijft over media, muziek en voetbal.

In korte stukjes wordt teruggeblikt op het avontuur, door henzelf of, vaker, de fotograaf in kwestie. Fotograaf Andy Tan blikt terug op zijn shoot met Nicolette Kluijver (er was iets met schaamhaar) en Heleen van Royen zegt tevreden: ‘Mijn voeten staan er mooi op, ik hou van mijn voeten en wil ze hierbij graag onder de aandacht brengen.’

Toch, betoogt hoofdredacteur Niek Stolker in zijn voorwoord, heeft de tijd niet stilgestaan. Hij roept in herinnering dat in 1983 bij de lancering van de Nederlandse Playboy ‘woeste feministen’ eisten dat de verkoop zou worden stopgezet. Veertig jaar later is de situatie totaal anders, volgens hem. ‘Feministen vechten om een plekje in het blad en poseren voor Playboy wordt vooral gezien als empowering.’ In de 41ste jaargang wordt het blad gemaakt ‘samen mét feministen’, schrijft hij.

Het Opzij-gehalte in Playboy moet nog wat vorm krijgen. Naast ontklede vrouwen zijn er een stuk of wat geklede mannen, schrijver en journalist Pieter Waterdrinker onder anderen. Het interview met de oud-correspondent in Rusland is, zoals verwacht, zwaarmoedig van aard. Over Poetin: ‘Ik blijf het herhalen: als het echt fout loopt, sluit ik niet uit dat hij ook gewoon kernwapens gebruikt.’

Ook parlementair journalist Frits Wester wordt geïnterviewd. Hij is (weer) een ‘blij ei’ en analyseert het tijdperk-Rutte in sporttermen, en positief: ‘Mark Rutte heeft een lange wedstrijd gespeeld en ik denk ook een heel goede.’ Meer sport in een portret van Rafael van der Vaart, tegenwoordig analyticus. Het gaat onder meer over de frikandellen die hij eet – of niet, dat wordt niet helemaal duidelijk.

In de rubriek ‘Boeken’ wordt Alles went behalve een vent besproken, de bestseller van Yvonne Kroonenberg uit 1989. Daar zijn de feministen eindelijk.

In het nawoord ‘dingen die je op feestjes zegt over dit boek’ staat de volgende suggestie: ‘Nee, ik vind het niet raar om boeken van feministen te lezen. Waarom zouden vrouwen niet kunnen schrijven? Ze kunnen toch ook koken, afwassen en kinderen opvoeden?’

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Midden-Oosten**

De Telegraaf

11 oktober 2023 woensdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** VROUW; Blz. 11

**Length:** 434 words

**Byline:** Catherine Keyl

**Body**

Natuurlijk komen allerlei herinneringen boven aan de reizen die ik in Gaza, Iran en Israël maakte.

Ik denk niet zo in vijandbeelden, dat is mij iets te makkelijk. Het bizarre is dat naar mijn idee in het Midden-Oosten alleen maar aardige mensen wonen. Het overgrote deel van hen is elke dag bezig met waar wij ook mee bezig zijn: hard werken om je brood te verdienen, zien dat je kinderen een goede opleiding krijgen en je gezondheid in de gaten houden.

Op televisie wordt het beeld vertekend. Palestijnen zijn altijd wanhopig, Israëli's vrij zakelijk en Iraniërs ouderwets. Maar dat is natuurlijk niet de werkelijkheid.

Een paar voorbeelden van ontmoetingen. Een Palestijn met wie ik op reportage was, stopte de auto langs de kant van de weg en ik dacht: wat nu? Hij liep naar een boom en plukte een vijg voor me. Dat was de eerste keer dat ik een verse vijg at. Ik kwam in contact met een andere Palestijn. Hij vertelde dat hij alles deed om zijn mensen in normaal contact met Israëliërs te brengen. Ze waren zo beïnvloed door het vijandbeeld dat ze hadden van elkaar, dat het extreem moeilijk was. Toen het contact dan eindelijk werkelijkheid werd, zeiden beide partijen dat het ze honderd procent meeviel en ontstonden er gewoon vriendschappen.

Als je er maar lang genoeg op hamert dat wat de ander doet niet deugt, gaat iedereen daar vanzelf in geloven.

Toen ik in Iran was, vroeg ik aan talloze mensen: ,,Waarom hebben jullie toch zo'n hekel aan Israëli's?" Iedereen antwoordde zonder uitzondering: ,,Wij kunnen geen hekel aan Israëli's hebben, we kennen hen niet eens. Het zijn de ayatollahs (sjiitische geestelijken) die ons een vijandbeeld opdringen."

Blijkbaar zijn er echt landen die een regering hebben die ze niet verdienen. Dat geldt overigens voor alle drie de partijen. In Gaza zijn ze niet blij met hun regering, in Israël al helemaal niet en in Iran wordt er zelfs op leven en dood tegen de machthebbers gestreden.

Deze dagen zijn er momenten waarop ik wanhopig word: hoe moet dit aflopen? Waarom al dit walgelijke bloedvergieten?

Misschien dat na deze gevechten de heethoofden tot het besef komen dat dit tot niets leidt. Misschien is het de opstap naar vrede.

Zou het helpen als meer vrouwen zich met dit conflict zouden gaan

bemoeien? Ik zie er niet één aan de onderhandelingstafels.

Het gaat te veel over strategieën en te weinig over mensen.

Eigenlijk ben ik voor het eerst in jaren een beetje bang, vooral voor de nietsontziende haat van beide kanten. Ik wou dat ik iets anders kon zeggen.

'Eigenlijk ben

ik voor het eerst

in jaren een

beetje bang'

www.catherine.nl

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**'Ik heb er in vier jaar werktijd zelf 500 euro bij onderhandeld'**

AD/Algemeen Dagblad

11 oktober 2023 woensdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Zo Weekend; Blz. 24

**Length:** 407 words

**Byline:** JENNY DE KONING

**Highlight:** Leo (29) werkt 36 uur in loondienst als online projectcoördinator. Hij begeleidt digitale projecten en vertaalt wensen van opdrachtgever naar de taal van programmeurs. Daarnaast ontwikkelt hij 8 uur per week websites op freelance basis.

**Body**

Hoeveel verdien je?

**Wat verdien je?**

,,Bruto verdien ik 3700 euro per maand. Daar houd ik zo'n 2900 euro netto aan over. Met mijn freelance werk verdien ik ongeveer 400 euro per maand netto. In totaal komt het dan op 3300 euro netto.''

**Blij mee?**

,,Ik ben op zich tevreden en kan ervan leven. Het enige waar ik soms moeite mee heb, is dat ik meer zou verdienen als ik in een grote stad zou gaan werken. De kloof tussen de stad en de regio is groot. Maar ik heb in de stad gestudeerd en weet dat de mentaliteit heel anders is. Dus ik zit hier wel goed.''

**Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?**

,,Ik krijg geen dertiende maand. Wel heb ik een persoonlijk keuzebudget. Ik gebruik dat voornamelijk om extra vrije dagen op te nemen. Mijn reiskosten worden ook betaald. Die zijn ongeveer 150 euro per maand.''

**Moet je hard werken voor je geld?**

,,Nee, ik moet vooral slim werken voor mijn geld. Ik heb vrij specifieke kennis. Digitalisering is natuurlijk een hot onderwerp en het is lastig om goede mensen te vinden die deze projecten kunnen draaien.''

**Heb je over je salaris onderhandeld?**

,,Ja, meermaals. Ik werk hier nu een goede vier jaar en heb er zelf 500 euro bij onderhandeld. In mijn functie kreeg ik steeds meer verantwoordelijkheden en daar heb ik eisen bij gesteld.

Ook heb ik uitgesproken dat ik mijn werk op mijn manier wil doen en vrijheid wil. Gelukkig heeft mijn werkgever alle vertrouwen en werd het geaccepteerd.''

**Was dat onderhandelen makkelijk?**

,,Ja. Dat ligt natuurlijk ook aan je zelfvertrouwen en de positie waarin je jezelf neerzet.''

**Hoe zie jij je toekomst?**

,,Wat betreft salaris wil ik wel blijven stijgen. Helemaal voor mijzelf werken lijkt me mooi, maar ik hou ook van zekerheid. Toch blijf ik freelancen, omdat ik mijn netwerk wil onderhouden voor als ik wel ga ondernemen.''

**VERDIENT LEO GENOEG?**

**Relevante werkervaring: 10 jaar**

**Opleiding: hbo communication and multimedia design**

**Volgens de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank ligt het gemiddelde salaris voor iemand met dezelfde werkzaamheden als Leo op 4230 euro bruto per maand. In vergelijkbare vacatures kan het salaris oplopen tot wel 4500 euro bruto per maand. ,,De salarisvergelijking is denk ik wel reëel, maar is ook sterk afhankelijk van de regio en de sector waarin je werkt. Als je voor een verzekeraar aan het werk zou gaan bijvoorbeeld verdien je al een stuk meer. Verder ben ik naar verhouding tevreden met mijn inkomen.''**

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 24

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**Brug 5 weer open vanaf 14 oktober, verdere herstelling duurt nog wel tot het voorjaar van 2024**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 07:51 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 496 words

**Byline:** Toon Verheijen

**Body**

Brug 5 over het kanaal Dessel-Schoten aan de Voorheide in Arendonk heropent op zaterdag 14 oktober. De brug was sinds februari dit jaar afgesloten voor alle verkeer voor renovatiewerken. Er wordt nog wel verder gewerkt aan de onderkant van de brug. Daarvoor wordt deze week een tijdelijke ondersteuning geplaatst.

De kanaalovergang vlakbij de Nederlandse grens werd in februari afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers konden de aparte fietsbruggen blijven gebruiken. Maar er is dus goed nieuws. Na ongeveer acht maanden werken gaat de brug zaterdag 14 oktober weer open. “Maar tot eind november werkt de aannemer wel nog verder aan de onderkant van de brug”, zegt Stefanie Naegels van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Daarom blijft de verbinding De Brulen met het Pleintje afgesloten. Aan de kant van Nederland blijft de fietscontainer op het jaagpad staan zodat fietsers en voetgangers veilig onder de brug kunnen passeren. De volledige renovatie kan de aannemer pas in het voorjaar van 2024 afronden.”

Burgemeester Kristof Hendrickx is in elk geval tevreden. “Wij beseffen dat de voorbije maanden geen aangename periode was. Ik denk dat iedereen met mij kan beamen dat de aannemers hun uiterste best hebben gedaan om deze periode tot het minimum te beperken. Dank iedereen voor het geduld”, aldus Kristof Hendrickx.

Tijdelijke ondersteuning

Volgens minister Lydia Peeters heeft de aannemer er alles aan gedaan om de werken zo snel mogelijk te laten verlopen. “AWV vernieuwt sinds eind februari 2023 zowel de onder- als bovenkant van brug 5 over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Doordat auto- en vrachtverkeer niet over de brug kon tijdens de werken, werd Arendonk voor lange tijd in twee gesplitst. De aannemer heeft er alles aan gedaan om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen. Hij plaatst nu tijdelijke ondersteuningen, zodat de brug wel al opnieuw open kan.”

De tijdelijke ondersteuningen worden deze week geplaatst. Dat is nodig omdat de bestaande rolopleggingen en steunpunten van de brug volledig vervangen moeten worden. Die rolopleggingen zorgen ervoor dat het wegdek binnen bepaalde grenzen vrij kan bewegen - uitzetten of krimpen - bij warme of koude temperaturen. “De uitwerking, het produceren, behandelen en plaatsen van de nieuwe steunpunten vergt meer tijd dan verwacht”, klinkt het. “De nieuwe rolopleggingen en steunpunten worden daardoor pas in het voorjaar van 2024 geplaatst. De brug wordt dan gedurende twee weekends opnieuw afgesloten. De fietsbruggen blijven altijd open.”

De Lijn

De busverbinding van De Lijn richting Reusel werd voor de werken geknipt vlak voor de brug. Er was een tijdelijke halte aan De Brulen. Vanaf zaterdag 14 oktober rijdt De Lijn opnieuw over de brug en wordt de tijdelijke halte afgeschaft. De bus rijdt nog niet tot in Reusel. De eindhalte blijft voorlopig aan het opvangcentrum in Arendonk. Dat omwille van de omleiding door de werken aan het drinkwaternet en de weginrichting in Worteldorp.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Toch een apotheek in de nieuwe Wanmolen: ‘Deze mooie kans willen we niet laten liggen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 03:04 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 467 words

**Byline:** Lex Halsema

**Body**

Er komt toch een apotheek in de medische hoek van de nieuwe Wanmolen. De Apotheek Midden-Betuwe in Zetten was eerder afgehaakt, maar de nieuwe eigenaar heeft nu alsnog voor de samenwerking getekend.

Volgend jaar wordt er met de sloop en de nieuwbouw van de Wanmolen begonnen. Het zalencomplex maakt plaats voor nieuwbouw, bestaande uit drie sportzalen, een bibliotheek, een dorpshuis en een plein met medische diensten.

Daar krijgen de huisartsenpraktijk Zetten, Reflex Fysiotherapie en Verloskundigenpraktijk Buik Baby Borst een plekje. En nadat de Apotheek Midden-Betuwe zich eerder had teruggetrokken, is die nu opnieuw aangehaakt. Dat zorgt er wel voor dat de bouwplannen voor het medische plein moeten worden aangepast, maar dat levert volgens de gemeente geen vertraging op voor de sloop- en nieuwbouw van de Wanmolen.

Nieuwe eigenaar

De Apotheek Midden-Betuwe is sinds kort in handen van de Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA) die de Zettense apotheek heeft overgenomen van de vorige eigenaar Peter Kroezen. De naam van de apotheek, die nu nog aan de Hoofdstraat in Zetten zit, blijft hetzelfde, maar de nieuwe eigenaar heeft nu alsnog besloten om naar de nieuwe Wanmolen te verhuizen.

De komst van de apotheek maakt het zorgcentrum én daarmee MFC De Wanmolen compleet

Mirjam Oosterhof, de nieuwe beherend apotheker aan de Hoofdstraat, spreekt van een ,,mooie kans op samenwerking die we niet willen laten liggen. Met de huisartsenpost en andere gezondheidszorg is het goed om in één ruimte te zitten. Dat geeft korte lijntjes, betere samenwerking en dat is vooral voor de patiënten een winstpunt. Daarom hebben wij dus alsnog besloten om de overstap te maken.”

Marktconforme huur

Die heroverweging heeft volgens Oosterhof ook een financiële achtergrond. ,,De vorige apotheker is ook de eigenaar van het pand aan de Hoofdstraat. Dan is het denk ik minder interessant om in een nieuw pand te investeren. Wij als VNA huren nu dit pand en gaan dus ook huur betalen in De Wanmolen. Voor ons is het dus een kleinere stap en gezien de eerder genoemde voordelen willen wij die stap dus wel zetten.”

Voor de nieuwbouw van de Wanmolen is 12,5 miljoen euro uitgetrokken. Naast de sportzalen voorziet het plan ook in een tribune in de grote sportzaal met plaats voor 150 bezoekers. De komst van de apotheek naar het zorgplein in het nieuwbouwcomplex zorgt niet voor extra kosten, omdat de zorgpartijen die een plekje in De Wanmolen krijgen daar marktconforme huurprijzen voor gaan betalen.

Ook wethouder Wijnte Hol, verantwoordelijk voor de nieuwbouw, is positief. ,,Ik ben enorm blij met deze overeenkomst. De komst van de apotheek maakt het zorgcentrum én daarmee MFC Wanmolen compleet. Het wordt zo de plek in Zetten om elkaar te ontmoeten, te sporten, en waar je terecht kunt voor eerstelijnszorg.”

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Vrouw (21) ziet in video op sociale media hoe Hamas haar broertje (12) kidnapt: “Weet niet of hij nog leeft”**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 10:58 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 426 words

**Byline:** JV

**Body**

Gaya Calderon (21) heeft al een paar dagen geen nieuws meer van haar broer, haar zus, haar vader, haar grootmoeder en haar neef. Ze werden zaterdag ontvoerd door Hamas uit een kibboets in Nir Oz. In een video op social media zag Gaya hoe haar broertje Erez (12) door de gewapende terroristen werd gegrepen. “Ik kan niet meer huilen, ik heb geen tranen meer over”, zegt ze aan Reuters.

Gaya Calderon was in Tel Aviv zaterdag toen de hel losbarstte. Van een vriend hoorde ze dat Hamas de kibboets in Nir Oz bij de Gazastrook was binnengevallen waar haar familieleden zich bevonden. Ze was er zelf nog maar een jaar geleden uit vertrokken om in Tel Aviv te gaan wonen. Ze kon haar familie bereiken, maar ze hoorde dat de situatie er niet goed uitzag. Haar zestienjarige zusje Sa’ar sms’te: “Ik ben zo bang, Gaya, ik wil huilen”. Even later whatsappte Sa’ar in de familiegroep: “Mama, ik hou van jou”. En dan niks meer. “Ik wist dat dit waarschijnlijk betekende dat zij wist dat dit het einde was”, zegt Gaya. Haar moeder schreef nog vanop een andere plek in de kibboets: “Gaya, ik hoor geweerschoten, ik denk dat dit het einde is”.

De volgende dag probeerde Gaya meer te weten te komen. “Ik wou er alles aan doen om iets over hen te vinden, een video of zo, om te zien of ze nog leven”, vertelt ze vanuit Tel Aviv aan Anderson Cooper van CNN. “En dan zie ik een video met mijn broer. Ik zie hoe Hamas hem vastgrijpt en meeneemt. Het was zo hard om te zien. Ik bescherm mijn broer al mijn hele leven.” Het jongetje had zijn pyjama nog aan. Hij bevond zich samen met zus Sa’ar en hun vader Ofer in een huis in de kibboets. Gaya’s grootmoeder en haar neef wonen in een ander huis. Gaya weet niet waar ze nu zijn en of ze nog leven. Dat Erez niet bebloed was, geeft haar hoop. Gaya’s moeder en haar broer Rotem (18) zaten in nog een ander huis en overleefden de bestorming van de kibboets door Hamas.

De 21-jarige Gaya beseft dat ze niets kan doen. “Ik kan niet naar daar gaan en hen redden. Het is vreselijk dat ik zoiets moet vernemen in een video. Zoiets zou niet mogen gebeuren in deze wereld.” De Israëlische vrouw wil alleen maar haar familieleden terugzien. “Ik wil ze gewoon bij mij, thuis, ook al hebben we geen huis meer, alles is platgebrand. Mijn moeder en mijn andere zus zijn radeloos, we weten niet wat we moeten doen.”

LEES OOK.

Niemand is veilig voor Hamas, gruwelijke getuigenissen uit Israël blijven zich opstapelen: “Volledig gezin van aardbodem verdwenen”

KIJK. Vrouw getuigt over oma die vermoord werd door Hamas, dat foto’s van lijk online zet

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Vertrouwd beeld**

De Telegraaf

11 oktober 2023 woensdag

Utrecht

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** REGIO; Blz. 13

**Length:** 454 words

**Body**

Eigenlijk sta je er nooit zo bij stil. Dat je toch wel gehecht kan raken aan zaken die je in de openbare ruimte tegenkomt. Aan al die vertrouwde beelden die je ziet wanneer je ergens langs slentert of, als het onverhoopt sneller moet, ergens voorbij sjeest. De mens kan blijkbaar overvallen worden door nostalgisch sentiment, simpelweg omdat iets wat er altijd was er niet meer is.

Echtgenoot heeft er doorgaans wat meer een handje van dan ik om zich aan zaken te hechten, bijvoorbeeld aan het oude servies van zijn ouders waar hier en daar stukjes vanaf zijn. Dan denkt hij terug aan de tijd dat zijn moeder volgens een oud familierecept nasi bereidde op zondag, en dat het Brabantse gezin vervolgens met bordjes op schoot aan de buis gekluisterd zat voor Studio Sport. Wanneer jaren verstrijken verlang je vanzelf weer terug naar vanzelfsprekendheden van weleer. Wilde je dat die bordjes nog heel waren en die ongeëvenaarde nasi er nog op lag. De oudgediende-bordjes staan nu maar wat doelloos in een kast, ingeklemd tussen boeken en rommelige fotolijstjes. Zeker niet de ruimte die ze verdienen, maar misschien draaf ik nu wat door voor iemand die zich gewoonlijk niet zo aan voorwerpen hecht.

Als Leidsche Rijner raak je eraan gewend dat je omgeving voortdurend aan verandering onderhevig is. Dat is al 25 jaar aan de hand, sinds de bouw begon. Toch kijk ik er even van op dat twee mannen, waarvan een met een kek hoedje, in het warme zonnetje midden op een rotonde op de Burgemeester Middelweerdbaan losse stenen in een paar emmers verzamelen. Waar denken die twee op hun dooie akkertje mee bezig te zijn?

Inmiddels ligt dat robuuste brokstuk, een fragment van de oude muur van kasteel Vredenburg, daar al veertien jaar! Je loopt, fietst of rijdt er toch zowat dagelijks langs. Na een kort google-onderzoekje lees ik dat het nu toch echt terug gaat naar de plek waar het in 1979 is gevonden, ergens tussen TivoliVredenburg en Hoog Catharijne. Toch wel jammer, want nu wordt het een doorsnee rotonde. Zo'n dertien in een dozijn-rotonde, met bloemetjes en gras en een stom reclamebord.

Een troost: er zijn wél nieuwe stenen voor teruggekomen, al is het op een andere plek. Het gaat om de 30.000 baksteentjes van de 88-jarige Chris van der Sman uit Nootdorp. Hij heeft er tien jaar over gedaan om hiervan een levensechte 5,5 meter hoge replica van de Dom te bouwen. Vanwege oogproblemen moest Chris helaas stoppen met bouwen en schonk hij zijn Dom aan Nieuw Utrecht. De Dom 2.0 staat nu te schitteren op de Groenewoudsedijk bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Een nieuw oud vertrouwd beeld... ik denk ook wel dat ik er gehecht aan kan raken.

info@ursulavanduin.nl

Dat brokstuk ligt er

al weer veertien jaar!

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**Meer problemen bij uitkering arbeidsongeschiktheid dan gedacht**

Trouw.nl

11 oktober 2023 woensdag 06:30 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 754 words

**Byline:** Daan Marselis

**Body**

Een commissie van oudgedienden verbaast zich over alle problemen in het arbeidsongeschiktheidsstelsel. Bijna niemand is nog enthousiast.

Het arbeidsongeschiktheidsstelsel werkt niet meer. Tot die conclusie komt de Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) in haar eerste rapport.

Het zijn niet de minsten die het zeggen. Voorzitter Roos Vermeij (PvdA) hield zich als Tweede Kamerlid al met de sociale zekerheid bezig. Commissielid Bruno Bruins tot de coronapandemie minister van volksgezondheid was vijf jaar lang de hoogste baas van het UWV. Andere commissieleden hebben ook jarenlange ervaring met het stelsel bijvoorbeeld als adviseur directeur of wetenschapper.

Alle commissieleden kwamen zaken tegen die ze nog niet wisten en ze spreken hun verbazing uit over het grote aantal knelpunten dat ze vonden: ‘Het zijn er meer dan we dachten’. Het belangrijkste euvel laat zich evenwel in één woord samenvatten: complexiteit.

Voor hun onderzoek spraken de commissieleden ook met zo’n honderd mensen die in het stelsel werken van verzekeringsartsen tot UWV-bestuurders vakbondsmensen werkgevers en arbo-dienstverleners. Al die mensen wisten nog maar ‘weinig enthousiasme’ op te brengen voor het stelsel zoals dat nu is.

Waarom vindt de commissie dat het stelsel niet meer werkt?

De achterstanden bij het UWV zijn te groot een grote groep mensen is onvoldoende of niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en voor veel mensen die een uitkering krijgen loont het niet om weer aan het werk te gaan. Daarbij vergroot het huidige stelsel de kansenongelijkheid: voor de meest kwetsbare mensen werkt het stelsel het minst goed.

Wie zijn die meest kwetsbaren voor wie het stelsel het minst goed werkt?

Voor flexwerkers mensen zonder baan en mensen met bijvoorbeeld een aangeboren handicap werkt het stelsel het slechtste. Zij worden vaak niet goed begeleid kunnen door hun gezondheidsproblemen geen (vast) werk vinden krijgen een lage of helemaal geen uitkering en hebben vaak te maken met meerdere instanties die slecht samenwerken. Veel mensen die arbeidsongeschikt raken hebben moeite om de regelingen te begrijpen.

Het komt ook doordat Nederland een inkomensverzekering heeft. Mensen met een hoger inkomen hebben daardoor vaker recht op een uitkering dan mensen met een lager inkomen. Stel een piloot en een magazijnmedewerker raken allebei blind aan één oog. De piloot kan niet meer vliegen en verliest een groot deel van zijn inkomen. De magazijnmedewerker moet wennen omdat hij geen diepte meer ziet maar kan na een tijdje weer terugkeren op zijn oude werkplek. De piloot wordt daardoor grotendeels ‘afgekeurd’; terwijl de magazijnmedewerker waarschijnlijk geen recht op een uitkering heeft.

De commissie vraagt speciaal aandacht voor jonggehandicapten. Waarom?

Omdat de regelingen voor mensen die voor hun achttiende gehandicapt raken zijn versoberd. Ze kunnen alleen een Wajong uitkering krijgen als ze volgens een verzekeringsarts nooit meer kunnen werken. Alle anderen die wel ‘arbeidsvermogen’ hebben zijn aangewezen op de bijstand. Voor een deel van hen werkt dat uitstekend: meer jonggehandicapten die kunnen werken hebben ook een baan gevonden. Maar er is ook een aanzienlijke groep die buiten de boot valt naar schatting zo’n 50.000 mensen. Zij blijven een leven lang afhankelijk van familieleden of ondersteuning en een aantal van hen belandt in de criminaliteit. De bijstand biedt slechts een uitkering op minimumniveau met allerlei prikkels die mensen moeten motiveren te gaan werken. Dat sluit niet aan bij de situatie van jonggehandicapten en mensen met een progressieve ziekte stelt de commissie.

Hoe gaat het nu verder?

De Commissie moet nu een voorstel voor verbetering schrijven dat rapport volgt over een paar maanden. De leden willen het stelsel ‘vereenvoudigen’ wat ze dan weer een ‘complexe opgave’ vinden. Volledig afschaffen van het huidige systeem valt niet te verwachten. Ze schrijven dat ze het goede van het huidige stelsel willen behouden en de problemen willen aanpakken.

Lees ook:

Crisismaatregel na crisismaatregel maar geen effect. Hoe het UWV steeds verder in de problemen kwam

Ondanks noodmaatregelen groeiden de werkachterstanden bij het UWV jaar na jaar. Wat is er aan de hand?

Beoordeling arbeidsongeschiktheid door UWV duurt nog steeds te lang

Nog steeds is de kwaliteit van beoordelingen bij het UWV ‘beneden de norm’. De nieuwe werkwijze waar het UWV de hoop op had gevestigd blijkt de wachttijd niet te verminderen. Het tekort aan verzekeringsartsen blijft een obstakel.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Moet de gemeente doneren aan Israël of Marokko? Debat barst los onder Brabantse raadsleden**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 05:40 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 686 words

**Byline:** Bart Gotink

**Body**

DEN BOSCH - Woon je in Hilvarenbeek? Dan heb je via de gemeente nul euro over voor de aardbevingen in Turkije en Marokko. Woon je in Tilburg? Dan betaal je twee keer. Voor slachtoffers van de natuurramp in Libië heeft echter geen gemeente in Brabant geld over. Wanneer is een ramp nu jouw gemeentegeld waard?

1. Geld geven na een ramp, dat wil elke gemeente toch?

Het is natuurlijk verschrikkelijk, al dat natuurgeweld in Turkije, Syrië, Marokko en Libië en al die slachtoffers van de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Dat zal iedereen als eerste willen benadrukken. Tot voor kort ging een bijdrage vanuit gemeente aan acties als Giro 555 dan ook vrijwel zonder discussie. Maar van Tilburg tot Zaltbommel en van Bernheze tot Den Bosch barst het debat nu los na twee verwoestende aardbevingen in één jaar. Zijn dit soort donaties wel een taak van de gemeente, vragen raadsleden zich af.

,,Mensen hebben de individuele keuze om geld te doneren”, stelt de VVD in Waalwijk bijvoorbeeld. Niet via de gemeente dus. En als je dit jaar voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije hebt gedoneerd, moet je dat nu dan ook doen voor Marokko? En voor Libië? Gewoon niet doen dus, zeggen de liberalen en lokale partijen in sommige gemeenten . De burgemeester van Oisterwijk, Hans Janssen, zegde een donatie toe aan Marokko, maar moest daarna in de verdediging door een stroom aan negatieve reacties.

2. Maar zijn hier dan geen richtlijnen voor?

Landelijk in elk geval niet, bevestigt ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daar hebben ze wel een fonds waar gemeenten bij dit soort rampen geld in kunnen storten. ,,Je ziet dat sommige gemeenten een grote behoeften voelen om te helpen bij dit soort rampen”, stelt woordvoerder Cees den Bakker. ,,Helemaal als er een grote gemeenschap in de gemeente is, zoals bij Turkije of Marokko het geval is. Maar strikt genomen is het inderdaad geen taak voor een gemeente. De keus om wel of niet te doneren, is dus ook aan een gemeente. Dat kan via ons, maar net zo vaak gebeurt dat rechtstreeks bij een hulporganisatie.”

Een enkele gemeente hanteert wel criteria, zoals Waalwijk. Zo moet er onder andere sprake zijn van een Giro555-actie, moet een substantieel deel van de Waalwijkse samenleving er familie hebben wonen en moeten er lokale acties zijn. Maar ook dat is weer voer voor discussie: voor de aardbeving in Marokko is bijvoorbeeld geen Giro555-actie opgezet. Toch werd er wél geld gedoneerd na een oproep van een gemeenteraadslid.

3. Is het goed om criteria op te stellen?

Nou nee, stelt in elk geval Julien van Ostaaijen, bestuurskundige aan Tilburg University en Avans Hogeschool. Tenminste: één landelijke richtlijn of verplichting ziet hij niet zitten. ,,Waar besteed je als gemeente je geld aan? Dit lijkt mij bij uitstek iets dat de gemeenteraad zelf moet beslissen en hoort bij lokale besluitvorming. Als inwoners het er niet mee eens zijn, moeten ze via democratische weg in actie komen. Door in te spreken of op andere partijen te stemmen.”

,,Dat Tilburg dan wel geld uitgeeft aan een ramp en Goirle niet, is simpelweg het democratisch mechanisme.” En lokaal lijken die richtlijnen nu dus overal te gaan opduiken. Oss, Maashorst, Den Bosch, Tilburg: ze gaan er na de recente discussie allemaal over in gesprek.

4. Hoeveel willen gemeenten dan geven na een ramp?

Het gaat vrijwel altijd om 1 euro per inwoner, soms afgerond. Inwoners van bijvoorbeeld Den Bosch (160.000 euro), Tilburg (ruim 220.000 euro) en Waalwijk (50.000 euro) zegden voor allebei de aardbevingen al 1 euro per inwoner toe.

De gemeenten Maashorst (60.000 euro) en Oss (95.000 euro) trokken alleen voor Turkije en Syrië de portemonnee - met één euro per inwoner - maar (nog) niet voor de aardbeving in Marokko. Hilvarenbeek heeft aan beide rampen niks gegeven. Het is nu nog te vroeg om te zeggen of er geld komt voor de wederopbouw van Israël en de Palestijnse gebieden. En Libië ? Daar ging nog niet één euro aan steun heen. Terwijl ook dat via de VNG gewoon kan. ,,Als gemeenten een donatie willen doen voor Libië dan zal er een goede besteding voor worden gevonden" stelt Den Bakker.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Mark Rutte is opnieuw geschokter door Israëlische dan door Palestijnse doden**

Trouw.nl

11 oktober 2023 woensdag 08:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 811 words

**Byline:** Mihai Martoiu Ticu

**Body**

Natuurlijk heeft heeft Israël recht op zelfverdediging. Maar dat is nog geen reden om weg te kijken bij Israëlische schendingen van mensenrechten vindt Mihai Martoiu Ticu filosoof en master Internationaal Recht.

Na de recente bloedige aanval van Hamas op onschuldige burgers verklaarde Mark Rutte dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen tegen terrorisme al uitte hij zich nooit zo stellig over Palestijnse rechten. Zijn standpunt was te verwachten gezien zijn eerdere uitspraken en banden met pro-Israëlische organisaties.

Rutte maakte een reis naar Israël met John Manheim (voormalig voorzitter van de buitenlandcommissie van de VVD en langdurig bestuurslid bij Cidi) naar Israël een ervaring die zijn blik op het land heeft gekleurd. In 2010 sprak hij op een Cidi-symposium en noemde John Manheim zijn ‘zeer goede vriend’. “Dankzij jou heb ik ook met die bril naar Israël kunnen kijken” zei Rutte.

Vrij openlijk plan

De Likud-regering plande al in 1978 een keten van nederzettingsblokken langs de dichtbevolkte hooglanden van de Westelijke Jordaanoever. Dit plan verklaarde vrij openlijk de doelstellingen om: ‘de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een andere Arabische staat in deze regio’s tot een minimum te beperken’ en om het moeilijk te maken voor de lokale Palestijnse bevolking ‘om een territoriale continuïteit en politieke eenheid te vormen wanneer deze wordt gefragmenteerd door Joodse nederzettingen.’

Palestijnen hebben het recht op zelfbeschikking inclusief het recht op Gaza en de Westbank. Volgens internationaal recht zijn de nederzettingen illegaal. De Commissie voor Internationaal Recht van de VN noemde de vestiging van kolonisten en demografische veranderingen in bezet gebied een zware oorlogsmisdaad: ‘In ernst met genocide te vergelijken’. Het Internationaal Strafhof gaf de aanklager groen licht om alle misdaden in Palestina te onderzoeken. De Nederlandse wet stelt dat dergelijke acties strafbaar zijn met levenslange gevangenisstraf of een tijdelijke straf van maximaal dertig jaar.

Adviesraden en juridische experts onder wie dertien hoogleraren in internationaal recht en André Nollkaemper de juridisch adviseur van Nederland hebben gepleit voor maatregelen tegen Israël waaronder de opschorting van het EU-Associatieverdrag en de erkenning van de Palestijnse staat. Nollkaemper sprak zelfs van ‘apartheid’.

Einde aan de illegale bezetting

Het Irish Center for Human Rights concludeerde in een recentelijk rapport voor de VN dat Israëls bezetting van Palestijnse gebieden en schendingen van internationaal recht vereisen dat de internationale gemeenschap actie onderneemt.

Elk land is verplicht om een einde te maken aan de illegale bezetting. De studie benadrukt de eisen voor volledige bevrijding en dekolonisatie van Palestijns grondgebied te beginnen met de onmiddellijke onvoorwaardelijke en totale terugtrekking van Israëlische troepen en de ontmanteling van de militaire administratie en illegale nederzettingen inclusief Oost-Jeruzalem.

Niet onderhandelbaar

Cruciaal is dat deze terugtrekking als beëindiging van een internationaal onrechtmatige daad niet onderhandelbaar is. Sancties inclusief economische beperkingen wapenembargo’s en verbreken van diplomatieke banden dienen direct te worden ingevoerd als reactie op Israëls ernstige schendingen van volkenrecht.

Ruttes verdediging van Israëls ‘recht op zelfverdediging’ is misleidend. Israëls zelfverdedigingsrecht mag niet worden gebruikt om andere aspecten van internationaal recht te negeren. Rutte negeert onze juridische verplichtingen waardoor hij ons medeplichtig maakt aan Israëlische oorlogsmisdaden en schendingen van mensenrechten. Het Nederlandse wegkijkbeleid vergemakkelijkt Israëls illegale territoriale uitbreiding.

Nederland maakt zich sterk voor tribunalen tegen Russen. Als Rutte rechtvaardig zou zijn zou hij ook het Internationaal Strafhof aanmoedigen om alle oorlogsmisdaden in Palestina te vervolgen Palestijnse én Israëlische. Gelijke monniken gelijke kappen.

Mihai Martoiu Ticu  filosoof master Internationaal Recht

Zelfs een inbreker heeft het recht zich te verdedigen als zijn leven in gevaar is maar dat recht doet niets af aan de illegale aard van zijn daden

Lees ook:

Rutte roept nogmaals op tot einde aan geweld in Israël

Demissionair premier Mark Rutte herhaalde na een bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad dat Nederland pal achter Israël staat.

Joods-Nederlandse Natascha van Weezel: ‘Het lijkt onmogelijk om de nuance te vinden’

De Joods-Nederlandse documentairemaker Natascha van Weezel stimuleert al jaren de dialoog tussen moslims en joden. Maar vlak na een aanslag wordt dat door lang niet iedereen gewaardeerd.

Hoe ik mijn blinde liefde voor Israël kwijtraakte

Maurits de Bruijn kende Israël uit de verhalen van de Bijbel en die van zijn Joodse moeder. Het leidde tot verliefdheid op het land maar vervolgens ook tot wroeging.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Zelfs stoere mannen zijn bang voor het spook van de sauna: hoe een verzinsel werkelijkheid werd**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 04:52 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 462 words

**Byline:** Arold Dingemans

**Body**

Het gebouw waarin sauna Steamworks zich bevindt, heeft een rijke geschiedenis. Van fabrieksgebouw veranderde het in de School met den Bijbel. Er bestaan enkele zwart-witfoto’s uit die tijd en af en toe denk ik aan de leraren die hier hebben gewerkt en aan de kinderen die hier onderwijs kregen.

Ik moet gniffelen als ik me probeer voor te stellen hoe verbaasd deze mensen zouden zijn als ze hadden geweten dat hetzelfde gebouw later zou worden gebruikt voor activiteiten die door hen als ‘Sodom en Gomorra’ worden beschouwd.

Stel je hun reactie voor als ze een vrouw als een hondje door het pand zouden zien kruipen, blij met het ‘botje’ dat ze van haar ‘baasje’ heeft gekregen. En wat zouden ze denken van de mannen die seks hebben met andere mannen? De hoofdonderwijzer van destijds zou waarschijnlijk geloofd hebben dat het einde van de wereld was aangebroken en verdrietig zijn geweest dat juist zijn school de ondergang van de mensheid inluidde.

Gelukkig zitten we hier al zeventien jaar, en draait de wereld nog steeds in haar vertrouwde 24-uurscyclus rond de zon. Het einde van ons bestaan is gelukkig nog ver weg. Maar waar de aandacht bij ons wel naar uitgaat, is de fascinatie van onze gasten en medewerkers voor ‘Natascha’.

Mensen beweerden haar te hebben gezien of gehoord, of namen zelfs ontslag vanwege Natascha

Het begon met een medewerkster die vreemde geluiden in het gebouw dacht te horen. Ik kon het niet laten en liet mijn fantasie de vrije loop (waar ik nu enigszins spijt van heb): ,,Er gaat een verhaal rond dat hier een meisje van 12 in haar pyjama als geest ronddwaalt omdat ze in dit pand overleden is tijdens WOII. Haar naam is Natascha.”

Vanaf dat moment nam het verhaal een eigen wending. Mensen beweerden haar te hebben gezien of gehoord, of namen zelfs ontslag vanwege haar. Het meest opmerkelijke was Gert, een stoere medewerker van 23 die me midden in de nacht overstuur belde omdat hij beweerde lastiggevallen te worden door Natascha en zijn werk liet liggen om de volgende dienst eerder terug te komen. Ik siste hem boos toe: ,,Laat je je nu echt bang maken door een meisje van 12?!”

Hij moest blijven van me, en nu, jaren later, lachen we er nog steeds om. Mijn verzinsel heeft een eigen leven aangenomen en ik kan het niet meer uitwissen.

Meest ironische is dat de gemeente Arnhem heeft bepaald dat kinderen onder de 18 jaar ons pand niet mogen betreden. En toch is uitgerekend dit 12-jarige meisje vaak het gesprek van de dag bij ons. Het arme kind, wat zou ze allemaal niet hebben gezien in al die jaren...

Arold Dingemans is eigenaar van Steamworks in Arnhem, een sauna waarin het voor bezoekers is toegestaan seksuele handelingen te verrichten. In de column Naakte Waarheden geeft hij een inkijkje in wat zich achter de voordeur afspeelt.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**’Als huiselijk geweld misgaat, gaat het lelijk mis’; Jaarlijks zo’n 4,6 miljoen slachtoffers**

De Telegraaf.nl

11 oktober 2023 woensdag 4:30 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; FRONTPAGE

**Length:** 532 words

**Byline:** Gerda Frankenhuis

**Body**

Jaarlijks zijn bijna 1,3 miljoen mensen het slachtoffer van huiselijk geweld. Volgens Janine Janssen, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties van de Politieacademie in Apeldoorn, hoort het onderwerp hoog op de agenda.

Het probleem is volgens de antropoloog groot. „Bij deze cijfers is verbale agressie niet meegeteld. Als dat wel gebeurt, zouden bijna 4,6 miljoen Nederlanders jaarlijks slachtoffer zijn van huiselijk geweld”, zegt Jansen, die de nieuwste cijfers onlangs in haar lectorale rede heeft gepresenteerd.

Pestgedrag op de werkvloer, kleinering en manipulatie thuis of zelfs fysiek geweld of seksueel misbruik in instellingen. „Geweld in afhankelijkheidsrelaties is de meest voorkomende vorm van geweld”, legt Janssen uit. „Het kan fysieke gevolgen hebben. Slachtoffers kunnen letsel overhouden, maar ook letterlijk ziek worden van spanning en stress. Jaarlijks overlijden er helaas ook slachtoffers ten gevolge van dit geweld.”

Ziekteverzuim

De schade is niet alleen enorm voor de slachtoffers, maar ook voor de maatschappij, zo stelt de antropoloog. „Het kan bijvoorbeeld leiden tot ziekteverzuim en een groter beroep op de zorg. En als je pech hebt, geef je het door aan latere generaties.”

Uit CBS-cijfers over 2022 blijkt dat een tiende van de bevolking van 16 jaar en ouder in de afgelopen twaalf maanden zegt slachtoffer te zijn geweest van één of meerdere vormen van huiselijk geweld. Fysiek geweld zou bij bijna 560.000 personen in de afgelopen twaalf maanden hebben plaatsgevonden, waarvan tien procent aangaf dat dit geweld structureel van aard was.

Huiselijk geweld, evenals andere vormen, discrimineert volgens de antropoloog niet. „Je vindt het in alle lagen van de bevolking. Het kan iedereen overkomen.” De cijfers voor verbale agressie zijn nog veel hoger. „Denk in dit verband aan hoogoplopende meningsverschillen waarbij geschreeuwd of gegild wordt, treiteren of pesten, of kleineren en vernederen.”

Intimidatie

Volgens Janssen kan op de werkplek ook van alles misgaan. „Bij ongewenst gedrag op het werk kan het gaan om ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld en pesten.” Van deze vormen kwam, zo blijkt uit recent onderzoek, intimidatie of bedreiging in 2022 het meest voor (11%), gevolgd door pesten (5%), ongewenste seksuele aandacht (4%) en geweld (3%).

Ongeveer acht procent van de werknemers in 2022 gaf aan in de afgelopen twaalf maanden te maken hebben gehad met intimidatie of bedreiging door klanten. „Ook gaf drie procent van de werknemers aan te maken te hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht door klanten. Een vrijwel even groot deel had te maken met lichamelijk geweld door klanten.”

De antropoloog vindt dat er meer aandacht moet komen voor het onderwerp: in het onderwijs, bij de politie, hulpverleningsorganisaties en de overheid. „Dit onderwerp heeft constante aandacht nodig, het probleem verdwijnt namelijk niet. En als het misgaat, gaat het lelijk mis. Dit is zo hardnekkig dat dit gezamenlijk moet worden opgelost. Want als het thuis misgaat, dan kan op andere vlakken ook veel misgaan. Thuis is de plek waar je je batterij moet opladen. En als je thuis niet veilig bent, raak je je anker kwijt en raak je op drift.”

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**CHE-studenten Jean-Paul, Rhodé en Bertine met defensievliegtuig van Jeruzalem terug naar Nederland**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 05:58 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 518 words

**Byline:** Pouw Jongbloed

**Body**

Een veertiendaagse studiereis naar Israël, naar Jeruzalem om precies te zijn. Een groep van twintig studenten van de Christelijke Hogeschool Ede had er zolang naar uitgezien. Nu de spanningen in het land steeds verder oplopen, willen ze niets liever dan snel naar huis. ,,Het is ook heel dubbel. De mensen die hier wonen kunnen nergens anders heen.” De studenten vliegen woensdag met een vliegtuig van defensie terug naar Nederland, bevestigt een woordvoerder.

Theologiestudent Jean-Paul de With (25) doet zijn verhaal telefonisch in de kloostertuin van Maison Abraham, in de Arabische wijk van Jeruzalem. ,,Het is hier nu in vergelijking met zaterdagochtend betrekkelijk rustig. Toch zien we soms nog een raket overvliegen. Ze worden meestal onderschept door het Israëlische afweersysteem Iron Dome. Het blijft een bizarre situatie.”

Spanning iets verminderd

Die dreiging uit de lucht zorgt soms voor beangstigende momenten. ,,We hebben gelukkig veel steun aan elkaar”, zegt Rhodé Barth (19), die ook theologie studeert. ,,Iedereen heeft weleens een slecht moment. Op die zeer chaotische zaterdag vielen de eerste raketten en voelde je de aarde trillen. We gingen daarna met elkaar in gesprek, hebben daarin God opgezocht. Daardoor zijn de angst en spanning wel iets verminderd.”

De mensen die hier wonen kunnen nergens anders heen. In dat opzicht zijn wij bevoorrecht

Het liefst wil de groep studenten, samen met de drie meegereisde docenten, zo snel mogelijk naar huis. ,,We voelen vooral de spanning bij het thuisfront”, merkt social work-studente Bertine van de Werken (21) uit Leerdam op. ,,Het is ook heel dubbel. De mensen die hier wonen kunnen nergens anders heen. In dat opzicht zijn wij bevoorrecht.”

Zo onwerkelijk

Binnen de dikke muren van Maison Abraham wachten de Edese studenten af wat er komen gaat. ,,Toen het maandagmiddag enkele uren rustig was, dachten we even naar buiten te kunnen”, zegt de in Middelharnis opgegroeide Rhodé. ,,Om wat spulletjes te kopen voor de lunch. Juist toen we wilden vertrekken, ging toch het luchtalarm af. Sloegen er enkele raketten in aan de andere kant van de stad, waarbij we weer die brandlucht roken. Het is zo onwerkelijk allemaal.”

Heel lang hebben we ons hierop verheugd en nu wil je liever vandaag dan morgen terug

Jean-Paul hoopt dat hij en zijn reisgenoten op korte termijn naar Nederlands kunnen. ,,Heel lang hebben we ons hierop verheugd en nu wil je liever vandaag dan morgen veilig terug. Ik denk nog wel aan de eerste dagen dat we door Tel Aviv en later door Jeruzalem wandelden en genoten van de sfeer in de stad. Hoe anders is het nu? Het normale leven staat stil. Ik hoop dat de rust terugkeert, maar daar lijkt het voorlopig helemaal niet op”, zegt de Gouwenaar.

Wageningen University

Er is ook ‘een zeer klein aantal’ studenten van Wageningen University & Research in Israël, zegt een woordvoerder van de universiteit. ,,Met alle studenten is contact, het gaat goed met hen. Zij komen naar huis of zijn dat mogelijk zelfs al”, klinkt het. ,,Er zijn enkele medewerkers die projecten hebben met uni’s in Israël of Palestina, maar geen van hen is daar.”

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Natuurbeweging en buurvrouw zijn tegen bouw en legalisatie van recreatiewoningen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 06:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 513 words

**Byline:** Cerberus Persbureau

**Body**

TETERINGEN - De Raad van State haalt hoogstwaarschijnlijk een streep door een kersvers Bredaas bestemmingsplan dat twee nieuw gebouwde recreatiewoningen in de bossen tussen Teteringen en Oosterhout moet legaliseren.

Het gaat om twee recreatiewoningen aan de Tilburgse Baan. Die komen in de plaats van wat ooit twee bergingen waren bij een naastgelegen woning het voormalige pand Princentafel.

Tijdens de rechtszaak in Den Haag werd duidelijk dat natuurbeweging De Groene Koepel en buurvrouw Agnes Heller van het Dierenpension fel gekant zijn tegen de bouw en legalisatie van de recreatiewoningen. In hun ogen zijn die in strijd met alle regels die er zijn voor bos- en natuurgebied. De gemeente Breda en de familie Keetels eigenaar van de recreatiepercelen denken daar anders over.

Voor ons is het simpel. Wij hebben de grond gekocht en de gemeente gaf toestemming daar woningen te bouwen

Vader Keetels zei tijdens de zitting in Den Haag dat de woningen al bijna klaar zijn. Vandaag is de tegelzetter bezig en binnenkort moet alles klaar zijn. Mijn zoon en ik vinden het vervelend dat de tegenstanders alsnog deze spoedprocedure hebben aangespannen. Voor ons is het simpel. Wij hebben de grond gekocht en de gemeente gaf toestemming daar woningen te bouwen. Wij hebben dus recht daar te bouwen.”

Een potje van gemaakt

Tegenstanders Sietske Schokker van De Groene Koepel en buurvrouw Heller menen dat Breda er een potje van gemaakt heeft. Het stadsbestuur zou ten onrechte alles in het werk hebben gesteld om twee oude bergingen die jaren gedoogd bewoond werden alsnog te legaliseren tot recreatiewoningen.

Eerder droeg een lagere bestuursrechter tijdens de vergunningsprocedure de gemeente al op met een betere onderbouwing te komen. Het is namelijk maar de vraag of het oude bestemmingsplan twee woningen op die plek pal tegen of deels in het beschermde Natuur Netwerk Brabant (NNB) mogelijk maakt.

Dus houd er rekening mee dat ik dit plan schors

Inmiddels heeft de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vastgesteld waarin de twee woningen van Keetels direct zijn gelegaliseerd. Staatsraad Gerdy Jurgens zette daar kanttekeningen bij. Volgens haar moet Breda in de vergunningsprocedure eerst maar eens uitleggen waarom zij denkt dat op die plek twee nieuwe recreatiewoningen kunnen komen.

Lees onder de foto: ‘Discussie moet worden gevoerd’

Ik denk dat eerst die discussie moet worden gevoerd. Dat gebeurt niet als ik het nieuwe bestemmingsplan in tact laat. Dat zou Keetels goed uitkomen maar dan kan de discussie over de vraag of die woningen daar wel passen niet worden gevoerd. Dus houd er rekening mee dat ik dit plan schors” kondigde Jurgens aan.

Bewust groot risico

Keetels was daar niet blij mee de tegenstanders wel. Volgens Schokker heeft de eigenaar bewust een groot risico genomen door alvast te gaan bouwen. Toen hij de grond en bergingen een paar jaar geleden kocht lag er al een dossier van een meter dik en waren er al bezwaren bekend” aldus de Groene Koepel-woordvoerster. Ik hoop dat die woningen alsnog gesloopt worden.”

De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Genoeg van mannen**

Trouw

11 oktober 2023 woensdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Verdieping; Blz. 5

**Length:** 460 words

**Byline:** TREA VAN VLIET

**Body**

De liefde | Trea van Vliet

'Ik heb gewoon niks met mannen die ik niet ken", zegt een vriendin die net een man heeft afgewimpeld nog voordat de date die ze zouden hebben, plaatsvond.

En dan kende ze deze man nog wel.

Dat wil zeggen, een beetje: dit was een man met wie ze jaren terug eens een keer een halfbakken date had via internet. Toevallig bleken ze bij elkaar in de buurt te wonen, en na die avond had geen van tweeën van zich laten horen. Wat mijn vriendin prima vond, want zo leuk had ze de avond niet gevonden. Ze had de man nooit meer gezien, maar een paar weken terug waren ze elkaar ineens op straat tegengekomen en toen hij een opmerking maakte over haar fiets, wist zij meteen 'oh ja, jij'. Toen hij vroeg of ze elkaar soms kenden, en zij antwoordde dat ze gedatet hadden, had hij verbaasd gekeken en gevraagd of ze misschien nog eens wilde afspreken.

Mijn vriendin, overrompeld, gaf haar telefoonnummer en toen hij dezelfde avond al appte, appte ze meteen terug dat het feest niet doorging.

"Ik hoef geen man meer. Een paar jaar terug dacht ik nog dat ik dat moest willen maar dat is over." Ze heeft haar werk, haar vrienden en haar hond en dat vindt ze genoeg.

Twee dingen hierover. Of eigenlijk drie.

Eén: niet eens meer weten dat je met de persoon die je voor je hebt, een date hebt gehad? Dit is dus waarom ik daten verschrikkelijk vind. Het is een bizar circus waarin je met een beetje pech totaal inwisselbaar bent voor de gek die tegenover je zit.

Twee: ik hoor dit zo vaak, vrouwen die geen man meer willen! Andersom hoor ik eigenlijk nooit dat een man zegt 'laat maar, ik hoef geen vrouw meer'. Ik denk dat het komt doordat vrouwen, veel meer dan mannen, zichzelf te veel aanpassen, zichzelf weggeven in relaties. Dat ze sowieso meer geven in relaties. Zeker de wat oudere mannen hebben hiervan geen idee, die zoeken vaak gewoon een gezelschapsdame, huishoudster en/of moedertype. Liefst net zo eentje als ze al hadden, voordat die er de brui aan gaf.

En dat willen die vrouwen dus niet meer. "Het zijn baby's of dictators", zegt een buurvrouw (in de zestig) altijd als haar gevraagd wordt waarom ze geen man heeft. (Voor veertigers, en ik hoop ook vijftigers, liggen de zaken anders. Gelukkig maar.)

Het derde wat ik wil zeggen is dit: ik heb ook niks met mannen die ik niet ken. Ik ben gewoon niet bereid om mijn tijd door te brengen met een onbekende die ik zeer waarschijnlijk toch niks vind. Niet zo'n positieve houding, ik weet het. Maar ik moet nou eenmaal iemand liefst al een tijdje kennen van iets anders voordat ik überhaupt wil daten.

Dat blijkt trouwens een heel goede strategie te zijn, waarover later meer.

Mijn buurvrouw wil geen man meer: volgens haar zijn het baby's of dictators

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 5

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**'Meer aandacht voor geweld thuis'; Expert: jaarlijks zo'n 4,6 miljoen slachtoffers**

De Telegraaf

11 oktober 2023 woensdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; Blz. 6

**Length:** 546 words

**Byline:** Gerda Frankenhuis

**Body**

Expert: jaarlijks zo'n 4,6 miljoen slachtoffers

Jaarlijks zijn bijna 1,3 miljoen mensen het slachtoffer van huiselijk geweld. Volgens Janine Janssen, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties van de Politieacademie in Apeldoorn, hoort het onderwerp hoog op de agenda.

Het probleem is volgens de antropoloog groot. ,,Bij deze cijfers is verbale agressie niet meegeteld. Als dat wel gebeurt, zouden bijna 4,6 miljoen Nederlanders jaarlijks slachtoffer zijn van huiselijk geweld", zegt Jansen, die de nieuwste cijfers onlangs in haar lectorale rede heeft gepresenteerd.

Pestgedrag op de werkvloer, kleinering en manipulatie thuis of zelfs fysiek geweld of seksueel misbruik in instellingen. ,,Geweld in afhankelijkheidsrelaties is de meest voorkomende vorm van geweld", legt Janssen uit. ,,Het kan fysieke gevolgen hebben. Slachtoffers kunnen letsel overhouden, maar ook letterlijk ziek worden van spanning en stress. Jaarlijks overlijden er helaas ook slachtoffers ten gevolge van dit geweld."

Ziekteverzuim

De schade is niet alleen enorm voor de slachtoffers, maar ook voor de maatschappij, zo stelt de antropoloog. ,,Het kan bijvoorbeeld leiden tot ziekteverzuim en een groter beroep op de zorg. En als je pech hebt, geef je het door aan latere generaties."

Uit CBS-cijfers over 2022 blijkt dat een tiende van de bevolking van 16 jaar en ouder in de afgelopen twaalf maanden zegt slachtoffer te zijn geweest van één of meerdere vormen van huiselijk geweld. Fysiek geweld zou bij bijna 560.000 personen in de afgelopen twaalf maanden hebben plaatsgevonden, waarvan tien procent aangaf dat dit geweld structureel van aard was.

Huiselijk geweld, evenals andere vormen, discrimineert volgens de antropoloog niet. ,,Je vindt het in alle lagen van de bevolking. Het kan iedereen overkomen." De cijfers voor verbale agressie zijn nog veel hoger. ,,Denk in dit verband aan hoogoplopende meningsverschillen waarbij geschreeuwd of gegild wordt, treiteren of pesten, of kleineren en vernederen."

Intimidatie

Volgens Janssen kan op de werkplek ook van alles misgaan. ,,Bij ongewenst gedrag op het werk kan het gaan om ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld en pesten." Van deze vormen kwam, zo blijkt uit recent onderzoek, intimidatie of bedreiging in 2022 het meest voor (11%), gevolgd door pesten (5%), ongewenste seksuele aandacht (4%) en geweld (3%).

Ongeveer acht procent van de werknemers in 2022 gaf aan in de afgelopen twaalf maanden te maken hebben gehad met intimidatie of bedreiging door klanten. ,,Ook gaf drie procent van de werknemers aan te maken te hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht door klanten. Een vrijwel even groot deel had te maken met lichamelijk geweld door klanten."

De antropoloog vindt dat er meer aandacht moet komen voor het onderwerp: in het onderwijs, bij de politie, hulpverleningsorganisaties en de overheid. ,,Dit onderwerp heeft constante aandacht nodig, het probleem verdwijnt namelijk niet. En als het misgaat, gaat het lelijk mis. Dit is zo hardnekkig dat dit gezamenlijk moet worden opgelost. Want als het thuis misgaat, dan kan op andere vlakken ook veel misgaan. Thuis is de plek waar je je batterij moet opladen. En als je thuis niet veilig bent, raak je je anker kwijt en raak je op drift."

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**’Er zijn momenten dat ik wanhopig word; waarom al dit bloedvergieten?’; Column**

De Telegraaf.nl

11 oktober 2023 woensdag 8:40 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** VROUW; COLUMNS & OPINIE; FRONTPAGE

**Length:** 480 words

**Byline:** Catherine Keyl

**Body**

Natuurlijk komen allerlei herinneringen boven aan de reizen die ik in Gaza, Iran en Israël maakte. Ik denk niet zo in vijandbeelden, dat is mij iets te makkelijk. Het bizarre is dat naar mijn idee in het Midden-Oosten alleen maar aardige mensen wonen.

Het overgrote deel van hen is elke dag bezig met waar wij ook mee bezig zijn: hard werken om je brood te verdienen, zien dat je kinderen een goede opleiding krijgen, je gezondheid in de gaten houden. Op televisie wordt het beeld vertekend. Palestijnen zijn altijd wanhopig, Israëli’s vrij zakelijk en Iraniërs ouderwets. Maar dat is natuurlijk niet de werkelijkheid.

Een paar voorbeelden van ontmoetingen. Een Palestijn met wie ik op reportage was stopte de auto langs de kant van de weg en ik dacht: wat nu? Hij liep naar een boom en plukte een vijg voor me. Dat was de eerste keer dat ik een verse vijg at.

Tekst gaat verder onder de video. Video: deze Nederlandse toeristen zaten in de Israëlische schuilkelders.

Contact

Ik kwam in contact met een andere Palestijn. Hij vertelde dat hij alles deed om zijn mensen in normaal contact met Israëliërs te brengen. Ze waren zo beïnvloed door het vijandbeeld dat ze hadden van elkaar, dat het extreem moeilijk was. Toen het contact dan eindelijk werkelijkheid werd, zeiden beide partijen dat het ze honderd procent meeviel en ontstonden er gewoon vriendschappen. Als je er maar lang genoeg op hamert dat wat de ander doet niet deugt, gaat iedereen daar vanzelf in geloven.

Vijandbeeld

Toen ik in Iran was, vroeg ik aan talloze mensen: waarom hebben jullie toch zo’n hekel aan Israëli’s? Iedereen antwoordde zonder uitzondering: „Wij kunnen geen hekel aan Israëli’s hebben, we kennen hen niet eens. Het zijn de ayatollahs (sjiitische geestelijken) die ons een vijandbeeld opdringen.” Blijkbaar zijn er echt landen die een regering hebben die ze niet verdienen. Dat geldt overigens voor alle drie de partijen. In Gaza zijn ze niet blij met hun regering, in Israël al helemaal niet en in Iran wordt er zelfs op leven en dood tegen de machthebbers gestreden.

Bang

Deze dagen zijn er momenten waarop ik wanhopig word: hoe moet dit aflopen? Waarom al dit walgelijke bloedvergieten? Misschien dat na deze gevechten de heethoofden tot het besef komen dat dit tot niets leidt. Misschien is het de opstap naar vrede. Zou het helpen als meer vrouwen zich met dit conflict zouden gaan bemoeien, ik zie er niet één aan de onderhandelingstafels. Het gaat te veel over strategieën en te weinig over mensen. Eigenlijk ben ik voor het eerst in jaren een beetje bang, vooral voor de nietsontziende haat van beide kanten. Ik wou dat ik iets anders kon zeggen.

Meer VROUW

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

**Graphic**

Image, ’Waarom al dit walgelijke bloedvergieten?’, CARILIJNE PIETERSE

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**De partijdigheid druipt er weer vanaf; Kringen**

De Telegraaf.nl

11 oktober 2023 woensdag 4:25 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** OPINIE

**Length:** 495 words

**Byline:** Rob Hoogland

**Body**

Jammer dat Prosper J. G. A. Ego niet meer leeft. Ik checkte het zojuist nog even: hij overleed op 87-jarige leeftijd op 23 januari 2015 in Breda. Dat betekent dat ik al bijna negen jaar geen brieven op hoge poten meer van hem ontvang. Time flies. Zijn blad Sta-Vast, dat hij mij jaar in jaar uit opstuurde, wordt zelfs al veertien jaar niet meer uitgegeven.

Ik slaakte de verzuchting zoals in de openingszin vervat omdat Prosper Joannes Gerardus Antonius Ego oprichter van het OSL was, oftewel het Oud-Strijders Legioen, waarin met name voormalige Nederlands-Indië- en Korea-gangers zich hadden verenigd. Hij was een rechts-conservatieve man met een grote geldingsdrang en was in eerste instantie zelfs voorstander van de Zuid-Afrikaanse apartheid van destijds. Later veranderde hij wat dat laatste betreft van standpunt, maar zijn strijdvaardigheid verloor Prosper J. G. A. Ego getuige zijn strenge schrijfsels nooit. Ik was het regelmatig met hem oneens en moest als vleesgeworden flegma vaak grijnzen om zijn soms wel heel barse toon, maar ik mocht hem wel. Ik heb een zwak voor dit soort principiële recht-door-zee-mannen. Ze kunnen me zelfs ontroeren.

Ik zou de voorman van het Oud-Strijders Legioen best een vraag hebben willen stellen.

Wat zou Prosper J. G. A. Ego hebben gevonden van het feit dat er anno nu media zijn, waaronder vanzelfsprekend de NOS, die de Hamas-moordenaars hardnekkig als ’strijders’ blijven omschrijven?

Of laat ik het anders zo formuleren: stel, hij had nog geleefd en zijn OSL zou nog hebben bestaan, zou hij deze fundamentalistische islamieten dan na hun pensionering – in hun geval na de totale vernietiging van Israël – als oud-strijders tot zijn club hebben toegelaten?

Ach, het antwoord is al bekend natuurlijk. Prosper J. G. A. Ego zou zijn ontploft van woede: „Dit zijn geen strijders, maar meedogenloze terroristen, meneer Hoogland!”

Zonder enige twijfel zou hij mij woorden van die strekking hebben toegevoegd en in dit geval zou ik mij van a tot z in zijn betoog hebben kunnen vinden. Het is krankzinnig wat deze media doen, die inderdaad af en toe ook het woord terroristen gebruiken, maar het dan natuurlijk wel tussen aanhalingstekens zetten, waarmee ze het volgende willen zeggen: zo, beste lezers, worden deze strijders soms door anderen genoemd, maar daar zien wij, wijs als wij zijn, vanaf.

Sylvain Ephimenco, het licht in de duisternis die Trouw heet, wees er ook al op: de EU heeft Hamas nota bene officieel op haar lijst van terroristische organisaties geplaatst.

Waarom ga je daar dan nog tegenin?

Ik denk het antwoord eerlijk gezegd wel te kunnen geven, en u waarschijnlijk ook: de partijdigheid druipt er weer vanaf. In elk geval weten wij nu dat ze er bij de NOS de voorkeur aan geven om gewetenloze barbaren die vele honderden totaal onschuldige mensen lukraak onthoofden en/of afslachten, let wel: inclusief vrouwen, kinderen en zelfs baby’s, strijders te noemen.

In Breda draait iemand zich duizend keer om in zijn graf.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Componist Lera Auerbach: ‘Muziek is de perfecte taal om dromen in uit te drukken’**

Trouw.nl

11 oktober 2023 woensdag 08:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1365 words

**Byline:** Myrthe Meester

**Body**

Componist Lera Auerbach (1973) schept in haar muziek een rauwe mysterieuze droomwereld. Volgende week viert ze haar vijftigste verjaardag met het multidisciplinaire Lera Auerbach Festival in Den Haag.

Lera Auerbach componeert het liefst ’s nachts zodat ze inspiratie kan putten uit haar dromen. Soms resulteert dat in ijle tastende melodieën die een gevoel van gewichtloosheid oproepen. Dan weer wordt de luisteraar hardvochtig teruggetrokken naar de aarde in schrille beukende passages die aan nachtmerries doen denken.

“Dromen laten ons uitstijgen boven het alledaagse bestaan. Ze onthullen wat er leeft diep in ons binnenste” zegt de Russisch-Amerikaanse componist telefonisch vanuit de Duitse stad Kronberg waar ze straks als pianiste een recital zal geven. “En muziek is de perfecte taal om dromen uit te drukken. Want muziek is niet afhankelijk van woorden; ze omzeilt de bewuste geest en put rechtstreeks uit het onderbewuste.”

Auerbach groeide op in een intellectueel Joods gezin in de Sovjetstad Tsjeljabinsk. Haar moeder die pianolerares was leerde haar als vierjarige al noten lezen zodat ze haar zelfverzonnen melodieën op kon schrijven. Maar toen Auerbach als zeventienjarig pianotalent een concerttour door de Verenigde Staten maakte beviel de artistieke vrijheid in het Westen haar zo goed dat ze niet meer terug wilde naar huis.

Sindsdien is ze in New York gebleven waar ze in de jaren negentig piano compositie en literatuurwetenschap studeerde. Inmiddels telt haar oeuvre meer dan honderd composities in alle belangrijke klassieke genres van pianosonates en strijkkwartetten tot opera’s en symfonieën.

Nostalgische echo’s

In tegenstelling tot veel hedendaagse componisten heeft Auerbach de eeuwenoude compositieregels van de tonaliteit nooit afgewezen: haar muziek durft bij vlagen onbeschaamd mooi te zijn vol nostalgische echo’s uit barok romantiek en volksmuziek. Zo klinkt het Adagio nostalgico uit haar Tweede pianotrio (2012) haast negentiende-eeuws totdat de vredige lyriek halverwege wordt verstoord door snerpende jammerende klanken. De klassieke traditie is nooit ver weg maar haar muziek blijft toch altijd geworteld in ons complexe getroebleerde heden.

Precies deze combinatie van ‘neoromantiek’ en eigentijdsheid maakt Auerbach een spannende en relatief toegankelijke componist die steeds vaker in grote concertzalen klinkt en op cd wordt opgenomen. Ter ere van haar vijftigste verjaardag krijgt ze volgende week zelfs haar eigen Lera Auerbach Festival in Den Haag waar onder meer het Nederlands Kamerkoor het Residentie Orkest en het Delta Piano Trio een dwarsdoorsnede van haar oeuvre presenteren van vroege kamermuziek tot enkele premièrewerken.

Verloren paradijs

“Componeren is slechts één van mijn activiteiten” benadrukt Auerbach die behalve componist pianist en dirigent ook dichter en beeldend kunstenaar is. “Al die bezigheden voeden elkaar maar vechten ook om mijn aandacht. Ik ben heel blij dat er op het festival ruimte is voor méér dan alleen mijn muziek.” Zo worden in Amare ook haar bronzen beelden en aforismen op verroest metaal geëxposeerd die in dezelfde rauwe mysterieuze droomwereld zijn geworteld als haar composities.

Haar sculpturen tonen vaak gekwelde uitgemergelde dieren met opengesperde bek en dragen titels zoals Hear Me en Despair. “Beeldhouwen vormt een uitlaatklep voor mijn innerlijke demonen” vertelt ze. “Het bespaart me een bezoekje aan de psychiater.”

Haar beeld Dreaming of Flying toont een slapend of gestorven paardje met holle oogkassen en uitstekende ribben. Volgens Auerbach hunkert het diertje naar de hemel maar is het – net als wij allemaal – meedogenloos aan zijn aardse beperkingen gebonden.

Dromen gebeden onvervulbare verlangens: de titels van haar werken verwijzen vaak naar toestanden voorbij de ratio. Zoals de titel van haar recente symfonie Paradise Lost. Daarin roepen harp klokkenspel en vibrafoon betoverende flarden van het paradijs op terwijl een treurmars aan de ruwe verdrijving van Adam en Eva herinnert. “Ik denk dat alle mensen weleens een innerlijke glimp van het verloren paradijs opvangen al is de invulling daarvan persoonlijk” zegt Auerbach. “Voor sommige mensen staat de kindertijd symbool voor het paradijs vanwege de pure onschuldige manier waarop kinderen de wereld beleven.” En voor haarzelf? “Voor kunstenaars is het een onbereikbaar ideaal van perfectie waarnaar je je hele leven blijft streven in de vurige hoop steeds dichterbij te komen.”

Échte pijn verklanken

Auerbachs meest indrukwekkende werk is misschien wel Sogno di Stabat Mater (‘Droom van Stabat Mater’ 2008) voor viool altviool en kamerorkest dat op 21 oktober in een uitvoering van New European Ensemble in Amare te horen is. Het rauwe moderne muziekstuk schuurt en schrijnt; het verklankt het ondraaglijke leed van een moeder die haar kind verliest. Maar af en toe breken er ineens korte weelderige flarden van Pergolesi’s barokke meesterwerk Stabat Mater (1736) naar de oppervlakte momenten van troost en harmonie waarmee de luisteraar even op adem kan komen.

“Het is een dialoog tussen twee componisten uit totaal verschillende tijden en realiteiten” zegt Auerbach doelend op Pergolesi en zichzelf. Bij de uitvoering van het stuk moedigt Auerbach musici aan “om de extremen op te zoeken duisternis vervorming boventonen want juist daarin zit een zekere schoonheid. Het gaat nooit om het geluidseffect op zich maar om de emotie erachter. Om échte pijn te verklanken moet je je instrument soms op een onorthodoxe manier durven te bespelen. Dat vergt moed en de bereidheid risico’s te nemen.”

Zelf houdt Auerbach wel van een beetje avontuur. Zo reisde ze op uitnodiging van National Geographic naar het Noordpoolgebied dat ze omschrijft als ‘het hart van de aarde een plek van onbevattelijke schoonheid’. Maar het is ook een plek waar de gevolgen van klimaatverandering direct merkbaar zijn via smeltend ijs uitstervende diersoorten en bedreigde levenswijzen – een paradijs kortom dat verloren dreigt te gaan.

Haar nieuwste compositie Flights of the Angakok verklankt de innerlijke reis van een traditionele Inuit-sjamaan ook wel ‘angakok’ genoemd. Op rituele wijze smeekt hij de geesten van de zon de zee en de maan om de verstoorde balans op aarde te herstellen. Auerbach: “Ik heb het libretto geschreven in verschillende arctische talen waarbij ik veel hulp ontving van mensen uit Inuit-gemeenschappen.” Ook het Nederlands Kamerkoor dat op 12 oktober onder haar leiding de wereldpremière van het werk verzorgt in Muziekgebouw aan ‘t IJ wordt tijdens de repetities door taalcoaches uit Groenland bijgestaan.

De spirituele haast rituele lading maakt dit uurlange koorwerk een typische Auerbach. Want ook al noemt de componist zichzelf niet religieus in traditionele zin haar muziek is doorspekt met gebeden en spirituele emoties. “Ik denk dat alle mensen weleens bidden” zegt Auerbach “ongeacht of we een religie aanhangen. Het is menselijk om soms de drang te voelen om je tot een hogere macht te wenden of je diepste wensen uit te zenden naar het universum. Ook een muziekstuk kan in die zin een gebed zijn.”

Het Lera Auerbach Festival vindt van 15 t/m 22 oktober plaats in Den Haag. De componist is ook zelf actief tijdens het festival: ze speelt piano geeft pianomasterclasses en dirigeert het Residentie Orkest in de Nederlandse première van haar symfonie Paradise Lost (2022). Daarnaast staan eigentijdse collega-componisten Rozalie Hirs en Kate Moore op het programma evenals klassieke inspiratiebronnen van Rachmaninov tot Mozart wiens Pianoconcert nr. 20 ze vanachter de piano dirigeert. Op 12 oktober dirigeert Auerbach het Nederlands Kamerkoor in de wereldpremière van Flights of the Angakok in het Muziekgebouw in Amsterdam. Daarna volgen uitvoeringen in Den Haag Utrecht en Enschede.

Info: www.dagindebranding.nl en nederlandskamerkoor.nl

Lees ook:

Tussen spijkerbed en donskussen de extremen in het hedendaagse componeren

Het werd aangekondigd als een gebeurtenis. En een gebeurtenis was het ook. Voor het eerst werd de zesdelige cyclus Speicher van de Duitse componist Enno Poppe (1969) in Nederland uitgevoerd. Nog wel door de musici van Klangforum Wien voor wie hij deze aartslastige muziek tussen 2010 en 2013 had geschreven.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Geachte redactie**

de Volkskrant

11 oktober 2023 woensdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Opinie; Blz. 29

**Length:** 616 words

**Body**

Opinie

**Feesten verbieden**

De afgelopen dagen zagen we feestende Hamas-sympathisanten in de straten van de grote steden in Nederland. Daarbij werden leuzen als 'from the river to the sea, Palestine will be free' gevoerd. Met andere woorden: de moordpartijen van afgelopen weekend op onschuldige Israëlische burgers zijn pas het begin van het totaal 'Jodenvrij' maken van het huidige Israël. Dat soort ranzigheid wordt hier dus gewoon toegelaten. Niet eens onder het mom van 'vrije meningsuiting', maar uit totale lafheid en gebrek aan moreel besef. Soms schaam ik me Nederlander te zijn.

Neem een voorbeeld aan de Duitse president Steinmeier, die feesten vanwege de massamoorden in Israël wil verbieden, omdat dit de slachtoffers vernedert en de menselijke waardigheid schoffeert. Hij begrijpt het.

Kees Simons,

Den Haag

**Vrede**

Marcia Luyten vindt dat voor langdurige vrede tussen Israël en omgeving een andere taal nodig is, die van het hart (Ten eerste, 10/10). De literatuur wijst volgens haar de weg. En dan verwijst ze naar de schrijver David Grossman. Maar uit haar verdere betoog valt niets op te maken over dat hart. Integendeel. Zou het vanuit het hart niet mogelijk zijn om Palestina en de westelijke Jordaanoever via (langdurige) onderhandelingen tot provincies van Israël te maken, zodat de bewoners langzaam maar zeker een uitzicht krijgen op een normaal leven en vrede?

Willem Heijster,

Breda

**Vlag**

Via de Nederlandse radio hoorden we hier in Australië dat de Israëlische vlag wappert op het Binnenhof. Dat lijkt me nu niet de meest handige zet als je wilt laten zien dat je het oplossen van het Midden-Oostenconflict steunt. Laat me heel duidelijk zijn: ik keur het gruwelijke geweld van Hamas tegen Israël volledig af. Het is honderd procent verwerpelijk. Maar heeft, in de meer dan 70 jaar dat Israël nu de mensenrechten van Palestijnen schendt, ooit een dag de Palestijnse vlag gewapperd op het Binnenhof?

Als je niet beter wist, zou je denken dat Mark Rutte en zijn Rijksvoorlichtingsdienst net zozeer onder invloed zijn van de grotendeels eenzijdige berichtgeving over dit conflict als de gemiddelde Nederlander. Maar ik denk dat ze gewoon maar al te graag een aai over de bol krijgen van Amerika. Mijn suggestie: hang de Nederlandse vlag halfstok als je wilt bijdragen aan een kans op vrede. Hulde aan die Nederlandse gemeenten die daar al voor hebben gekozen.

Lieke Janssen, mensenrechtenacitvist en voormalig nieuwsredacteur bij de Rijskvoorlichtingsdienst, Melbourne (Australië)

**Escalatie**

Je valt Israël binnen. Je vermoordt meer dan 800 ongewapende mensen, onder wie veel jongeren. Je ontvoert er nog eens 150 en dreigt ze te executeren. Dan lees je in je veilige bunker de reacties van mensen als Tineke Bennema die Israël oproepen de situatie niet te laten escaleren (O&D, 10/10). Missie geslaagd.

Jan Rob Dijkstra,

Winsum

**Begrijpen**

Wat een verademing om het genuanceerde opiniestuk van Tineke Bennema te lezen, na opvallend veel populistische retoriek in reactie op de aanval van Hamaz. Bij talkshow Op1 kwam minister YeÅŸilgöz, in navolging van premier Rutte, niet verder dan simplistische en polariserende uitspraken. Over de oorzaak van het conflict mocht het niet gaan, want elke vergelijking ging mank âˆ’ een insteek die presentator Charles Groenhuijzen prompt als grens voor de discussie hanteerde.

Zeker, het geweld dat Israël nu treft is verschrikkelijk en niet te rechtvaardigen, daar kan geen discussie over zijn. Maar als we niet willen begrijpen hoe het zover heeft kunnen komen, om daar vervolgens (eindelijk) passend naar te handelen, zal deze spiraal van wederzijds geweld nooit worden doorbroken.

Anne de Graaf,

Amsterdam

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 29

**Load-Date:** October 10, 2023

**End of Document**



**Al jaren slecht contact, kun je dan je kind onterven?**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 11:15 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 508 words

**Byline:** Marjolein Kooyman

**Body**

Kinderen zijn automatisch erfgenaam van ouders. Toch is dat niet altijd zo eenvoudig als het klinkt. Of wenselijk, want stel dat je al jaren slecht contact hebt. Kun je je kind onterven? ‘Ook een onterfd kind heeft recht op een ‘legitieme portie’.’

Is er een heftige ruzie, geen contact meer met een kind of kampt zoon of dochter bijvoorbeeld met een verslaving, dan kan een kind onterfd worden. Maar, waarschuwt, financieel planner Iris Brik van Fine Tuning Personal Finance: ,,Ook een onterfd kind heeft wettelijk recht op een ‘legitieme portie’ van de erfenis.’’

Dat erfdeel is de helft van waar een kind recht op zou hebben zonder testament. Stel dat er drie kinderen en een partner zijn. ,,Dan krijgen zij, als er geen testament is, ieder een kwart van de erfenis. Als één van de kinderen onterfd is, heeft hij of zij nog altijd recht op de helft daarvan oftewel een achtste deel. Er is ooit sprake van geweest de legitieme portie af te schaffen, maar dat stuitte op principiële rechtsovertuigingen.’’

Denk aan bijvoorbeeld een gelijke behandeling voor alle kinderen, en dat ouders zo beschermd worden tegen beïnvloeding van derden. Ook hoeft het onterfde kind door het legitieme deel mogelijk minder of geen beroep te doen op overheidssteun.

De andere kinderen hebben de erfenis soms al uitgegeven en moeten dan alsnog het deel voor hun onterfde broer of zus ophoesten

Financieel adviseur Henk Perrée van De Erfrecht Planners adviseert ouders om een onterfd kind wel in het testament op te nemen. Dat voorkomt een onzekere situatie bij de andere kinderen. Kinderen moeten binnen vijf jaar na het overlijden van de vader of moeder aanspraak maken op hun deel van de erfenis. Brik:. ,,De andere kinderen hebben de erfenis soms al uitgegeven en moeten dan alsnog het deel voor hun onterfde broer of zus ophoesten.’’

Een onterfd kind dat alleen een geldbedrag krijgt toegekend is in dat geval een legataris (iemand die recht heeft op een legaat) en géén erfgenaam, legt Perrée uit. ,,Hij of zij krijgt een deel van de erfenis - een geldbedrag - maar mag niet aan tafel zitten bij het afwikkelen van de nalatenschap of om bijvoorbeeld te tekenen voor de verkoop van een woning.’’

Drie andere scenario’s

1. Je wil je kinderen alles nalaten én je bent gescheiden.

,,Is er geen testament, dan kan een partner na een scheiding ook geen aanspraak meer maken op de erfenis’’, zegt financieel planner Iris Brik van Fine Tuning Personal Finance. Lees hier meer.

2. Je kind is overleden, wie erft dan als jij sterft?

Heb je geen andere kinderen of partner, dan gaat je erfenis naar je broers en zussen als die er zijn. ,,En anders naar de grootouders, daarna ooms en tantes en neven of nichten.’’ Is er geen enkele erfgenaam, dan gaat de erfenis naar de staat. Lees hier meer.

3. Kun je een erfenis van je vader of moeder opeisen?

Het opeisen van de erfenis kan pas als de langstlevende ouder overlijdt. ,,Als er geen testament is, kan een kind dus ook niets opeisen’’, zegt Perrée. Lees hier meer.

Lees meer erfenisverhalen in onze wekelijkse rubriek ‘Waarvan Akte’:

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**



**Agent in actie om roddelaccounts: zo snel als dat ze verschenen, zo snel zijn ze ook weer offline**

AD/Algemeen Dagblad.nl

11 oktober 2023 woensdag 01:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 562 words

**Byline:** Janet de Vos

**Body**

Drie schooldirecteuren bellen de wijkagent vrijwel tegelijkertijd: ze hebben advies nodig. Via zogenoemde Gossip Girl-accounts gaan er roddels, leugens rond over leerlingen en docenten van hun school. In deze nieuwe aflevering van de rubriek De Wijkagent: hoe deze roddels grote gevolgen kunnen hebben.

Waar vroeger op het schoolplein werd gepest, gebeurt dat nu vooral op sociale media. Via Snapchat en Instagram is dat al een tijd zo, nu is er iets bij gekomen: Gossip Girl-accounts op TikTok. Sinds Netflix de serie Gossip Girl, over een anonieme blogger die roddels verspreidt, uitzendt, schieten lokale Gossip Girl-accounts als paddenstoelen uit de grond. Leerlingen van scholen maken accounts waarop zij onwaarheden plaatsen. Smaad en laster die een grote groep volgers helaas aanneemt als de waarheid.

Leerlingen gechanteerd

De schoolleiders vertellen dat ook docenten niet worden gespaard. Vaak gaan die leugens over seksuele intimiteiten die docenten gehad zouden hebben met elkaar of met leerlingen. Roddels die gevolgen kunnen hebben voor de carrière van docenten of hun thuissituatie. Ook worden leerlingen gechanteerd: als zij geen roddel over een ander delen, wordt er iets over hen gedeeld.

In mijn gesprekken op de scholen opper ik het idee om voorlichting te geven over de gevolgen van deze roddels: voor de slachtoffers die tot wanhoop worden gedreven en soms geen uitweg meer zien, maar ook voor de verspreiders. Als zij worden vervolgd voor smaad en laster - want dat is het - kan dat betekenen dat zij bijvoorbeeld geen verklaring omtrent het gedrag kunnen krijgen. Ook kan een veroordeling voor het verspreiden van expliciet beeldmateriaal er bijvoorbeeld toe leiden dat je bepaalde landen zoals de Verenigde Staten niet meer inkomt. Tegelijkertijd vrezen we dat voorlichting leidt tot het oprichten van nieuwe accounts.

Voor jongeren geeft het status als hun bericht veel wordt gedeeld, maar de gevolgen van een online roddel verspreiden of delen kunnen héél groot zijn

Ellende

Ik adviseer daarom de scholen een brief naar de ouders te sturen en in gesprek te gaan met leerlingen. Dat werkt. Zo snel als de accounts op deze scholen verschenen, zo snel zijn ze ook weer offline. We besluiten de situatie in de gaten te houden. Op deze scholen is het weer wat rustiger, maar ik heb in mijn werk mijn handen vol aan cyberpesten en jongeren die gechanteerd worden met bijvoorbeeld naaktfoto’s die zij veilig dachten te delen met hun vriendje.

Sociale media zijn voor jongeren een mooi middel om veel te halen, tegelijkertijd geven ze een verkeerd beeld en kunnen ze voor veel ellende zorgen. Denk daarom altijd goed na over wat je stuurt en dat iets nooit meer verdwijnt. Ook roep ik ouders op om te letten op wat hun kinderen online doen en met hen in gesprek te gaan. Voor jongeren geeft het status als hun bericht veel wordt gedeeld, maar de gevolgen van een online roddel verspreiden of delen kunnen héél groot zijn.

Serie: De Wijkagent

Overlastgevende jongeren, winkeldiefstal of huiselijk geweld; het werk van de wijkagent is elke dag anders. In deze wekelijkse rubriek tekent AD-journalist Janet de Vos wekelijks een verhaal op dat indruk maakte bij de wijkagenten van de regionale politie-eenheid Den Haag. De verhalen zijn waargebeurd, maar volledig geanonimiseerd om de privacy van betrokkenen te beschermen. Lees hier meer verhalen uit deze rubriek.

**Load-Date:** October 11, 2023

**End of Document**