

# **Boekids Festival dit jaar voor het laatst: ‘We gaan er met een klapper uit’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 12:03 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 335 words

**Byline:** Christy Dollen

**Body**

De twintigste editie van Boekids in november is gelijk ook de laatste. Directrice Ellen van Heijningen stopt met het organiseren van het Haagse festival.

Waarom is Boekids Festival dit jaar voor het laatst?

,,Ik ga ermee ophouden. Het wordt eigenlijk niet goed ondersteund meer qua subsidie. Die werd de laatste jaren minder. Ook vond ik niemand die het kan overnemen. Dan houdt het op. Ik deed het uit liefde voor literatuur en lezen, maar ik merkte dat ik niet meer toekwam aan mijn eigen creativiteit. Het is zoveel werk. Maar mijn hoop is nog steeds dat er iemand in dit gat springt. Dat het wordt gezien als een noodzakelijk iets. Om op deze manier jeugd in contact te brengen met literatuur.”

Vind je het jammer?

,,Het is mijn kindje. Zeker vind ik het jammer. Niet alleen voor mijzelf. Ik denk dat het voor mij goed is om me een keer ergens anders op te focussen. We hebben vier generaties bediend in deze jaren, tienduizenden kinderen bereikt. Als ik zie wat je kan bereiken door literatuur op een andere manier aan te bieden, zeker in combinatie met theater bijvoorbeeld, denk ik dat dit een vrij uniek festival is. Het is zonde dat dit weggaat, voor stad en publiek.”

Het is de twintigste editie, een jubileum. Wordt dat nog gevierd?

,,We gaan een spetterend festival tegemoet. Het thema dit jaar is muziek.”

Bekende namen als Claude en Britt Dekker komen langs. Wat is er allemaal te doen?

,,Britt Dekker heeft onlangs een boek over paarden geschreven. En het festival is in het Paard, dat maakt het extra leuk. Daarnaast zijn er workshops, muziek, optredens. We gaan er met een klapper uit.”

Heb je nog tips voor kinderen en jongvolwassenen die niet veel met lezen hebben?

,,Luisterboeken! Als je op de fiets zit bijvoorbeeld. Sommige kinderen hebben niet de rust om te zitten. Dat heb ik zelf soms ook. Als je dan op de fiets ergens heen moet, word je lekker voorgelezen. Lezen is zo belangrijk voor je ontwikkeling, je leren inleven in anderen, fantasie, je creativiteit. Je leert er je ook mee uitdrukken.”

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Plan voor 59 nieuwe appartementen op prominente plek in Amersfoort stilgelegd: dit is waarom**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 10:07 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 319 words

**Byline:** Johan Hardeman

**Body**

Twee kantoorpanden op een prominente plek vlak bij de binnenstad van Amersfoort zouden worden omgebouwd tot 59 appartementen. Maar dat nieuwbouwplan wordt nu door projectontwikkelaar Veldboom stopgezet. De belangrijkste reden? De omstandigheden om woningen te bouwen worden steeds ongunstiger vanwege torenhoge kosten.

Het is één van de prominente plekken in Amersfoort. Op de hoek van de Asch van Wijkstraat en de Stadsring zouden twee deels leegstaande kantoorgebouwen worden samengevoegd. Ook zou er nog een extra laag bovenop worden gebouwd. De Amersfoortse politiek had zelfs al een klap gegeven op de eerste plannen voor het nieuwe woongebouw van tien verdiepingen hoog, ondanks bezwaren van omwonenden.

Er moesten nieuwe appartementen komen voor huurders met kleine, middelgrote én wat grotere portemonnee. Maar na lang beraad met de aandeelhouders heeft Veldboom er nu voor gekozen om het project stop te zetten. De reden hiervoor is dat de huidige markt voor de bouw van woningen in rap tempo is verslechterd. Dit in combinatie met het succesvol verhuren van een groot deel van de kantoormeters.

Grote vrees dat de bouw van huizen veel vaker gaat stranden

Er is voorlopig gekozen voor een stop van een jaar, maar het is onduidelijk hoe het verdergaat. ‘Vanwege het belang van deze ontwikkeling houden wij de vinger aan de pols’, aldus wethouder Astrid Janssen (Wonen, GroenLinks). ‘Dit is een belangrijke toevoeging aan de binnenstedelijke woningvoorraad’.

Er is grote vrees dat de bouw van nieuwe woningen de komende paar jaar zal inzakken. Amersfoort heeft onlangs nog subsidie van het Rijk aangevraagd om in 2024 en 2025 de bouw van tweeduizend woningen in de stad niet in de soep te laten lopen.

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

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Extraatje van veertig euro voor Alblasserdamse huishoudens**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 02:06 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 310 words

**Byline:** Angelique Mulders

**Body**

Waar Alblasserdam dit jaar alle huishoudens een extraatje gaf van 75 euro, wordt voor komend jaar voorgesteld de inwoners, die allen geconfronteerd worden met kostenstijgingen, een tegemoetkoming van 40 euro te geven.

Dit blijkt uit de begroting 2024. Daarin wordt ook duidelijk dat de gemeente er vooralsnog goed voorstaat met een plus van 383.000 euro. Vanaf 2026 voorzien de bestuurders van het Damdorp, net als in bijna alle gemeenten in Nederland, echter financieel zwaar weer. De verwachting is namelijk dat het Rijk na 2025 minder gaat bijdragen uit het zogeheten Gemeentefonds.

Voor 2026 heeft wethouder Ramon Pardo (D66, financiën) een tekort becijferd van iets meer dan 3,8 miljoen euro. Het jaar daarna zelfs bijna 4,5 miljoen euro. ‘Door de onzekerheid over de structurele inkomsten op langere termijn moeten we als gemeente nu al gaan nadenken over verschillende scenario’s. Het voorbereid zijn op mindere jaren, dat vragen we ook aan onze partners, zowel lokaal als regionaal’, schrijft Pardo in zijn column op de gemeentesite.

Om oplopende kosten voor lonen en ingekochte diensten te kunnen bekostigen, zullen de lokale lasten stijgen. Voorgesteld wordt nu om de verhoging van de onroerendzaakbelasting gelijk te schakelen aan de inflatie.

Naast prijsstijgingen heeft de gemeente te maken met een oplopende rente en dat maakt de situatie nog wat lastiger. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. Enkele beoogde investeringen in de buitenruimte bijvoorbeeld worden wat het college betreft doorgeschoven. Of zoals Pardo het omschrijft: de ambities blijven, maar we nemen iets langer de tijd.

Op 7 november bespreekt de gemeenteraad de begroting.

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

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Kabinet trekt nog eens 15 miljoen euro uit voor noodhulp aan Gaza**

NRC.nl

oktober 27, 2023 11:19 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 202 words

**Byline:** Flóri Hofman

**Highlight:** Het kabinet trekt nog eens 15 miljoen euro uit voor noodhulp aan inwoners van de Gazastrook. Dat heeft demissionair minister voor Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher…

**Body**

Het kabinet trekt nog eens 15 miljoen euro uit voor noodhulp aan inwoners van de Gazastrook. Dat heeft demissionair minister voor Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher (VVD) vrijdag na afloop van de ministerraad bekendgemaakt, zo meldt persbureau ANP. De nieuwe steun komt bovenop de 10 miljoen euro die het kabinetal beloofde.

De vorige belofte van hulp kwam dagen nadat Schreinemacher had gezegd dat extra geld voor Gaza er niet inzat. Ze zei destijds dat een deel van de begroting van haar ministerie al naar asielopvang ging, wat grotendeels betaald wordt uit ontwikkelingsgeld. In de dagen erna ontstond een meerderheid in de Tweede Kamer die wel geld beschikbaar wilde stellen.

De situatie in Gaza is nijpend, met grote tekorten aan voedsel, water, medicijnen en brandstof. Israël blokkeert de landstrook en liet sinds het uitbreken van de oorlog drie weken geleden nauwelijks iets de grens over, met uitzondering van enkele tientallen vrachtwagens met noodhulp. Die hulp is lang niet genoeg voor de ruim twee miljoen inwoners van Gaza.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: ‘Israëlische leger doodt tientallen Palestijnen bij meerdere militaire operaties in Gaza en Westelijke Jordaanoever’

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Aantal claims na woningbranden neemt voor tweede jaar op rij af**

De Telegraaf.nl

27 oktober 2023 vrijdag 1:07 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



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

**Length:** 394 words

**Byline:** Thomas van Ossenbruggen

**Dateline:** Amsterdam

**Body**

Na een kleine toename in 2020 neemt het aantal claims na een woningbrand voor het tweede jaar op rij af: in 2022 waren er ruim 56.000 claims, een vermindering van bijna 7%.

Dit blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden, die het Verbond van Verzekeraars heeft gepubliceerd. „Jaarlijks brengen we deze cijfers uit om aandacht te vragen voor brandpreventie”, zegt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. „Brand brengt veel leed met zich mee en heeft grote impact. Soms zelfs met dodelijke afloop. Ook materiële schade zorgt voor veel ongemak, door beschadigde eigendommen, misgelopen inkomsten en/of extra gemaakte kosten.”

Coronacrisis

Het aantal claims neemt al sinds 2018 gestaag af. De laatste jaren was er alleen in 2020 een lichte toename te zien. Volgens het Verbond van Verzekeraars heeft dat met de coronacrisis te maken: in die periode waren mensen vaker thuis. In 2021 daalde het aantal claims al van 67.530 naar 60.112. Dit jaar zet die daling zich dus voort.

De belangenbehartiger stelt dat menselijk handelen in ruim 40% van de gevallen de oorzaak is van een woningbrand. „Daarom blijven we als branche inzetten op bewustwording en preventie. De verplichte rookmelders dragen zeker bij aan de neergaande trend.”

Brandwondenslachtoffers

Hoewel het aantal claims na woningbranden dus afneemt, geldt dat nog niet voor het aantal brandwondenslachtoffers dat jaarlijks wordt opgenomen in de drie Nederlandse Brandwondencentra. „Ik denk dat dit vooral komt omdat je bij een brand direct handelt”, zegt directeur Rob Baardse van de Nederlandse Brandwonden Stichting.

„En dat moet je nu juist niet doen”, vervolgt hij. Zeker omdat wij een toename zien van onblusbare branden met accu’s en batterijen in speelgoed en apparatuur. ’Stop en denk na’ is het devies bij brand. Vraag jezelf af: kan ik deze brand blussen óf moet ik mijn huisgenoten roepen en samen het huis uit vluchten? Zo voorkomen we ernstig brandwondenletsel.”

Buurvrouw

Volgens een woordvoerder van Brandweer Nederland helpen rookmelders enorm om de brand snel te ontdekken en daarmee letsel en materiële schade te voorkomen: „Help daarom ook je opa, anderstalige buurvrouw of dove- of slechtziende collega bij het ophangen van werkende rookmelders in huis. Zo werken we samen aan het zo veel mogelijk beperken van schade en slachtoffers door woningbranden”, zegt de woordvoerder.

**Graphic**

Image, Ruim 40% van de branden ontstaat door menselijk handelen., ANP / HH

**Load-Date:** October 28, 2023

**End of Document**



**Vergeet de crompouce: Heel Holland Bakt-winnares Anna heeft de... croissava!**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 03:46 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 381 words

**Byline:** Bas Voets

**Body**

Sinds deze week verovert de crompouce, een kruising tussen een croissant en een tompouce, het hart van Nederlandse zoetekauwen. Maar de hype van dit moment kan alweer inpakken, want Heel Holland Bakt-winnares Anna Yilmaz uit Amersfoort heeft de ‘croissava’. Alhoewel... ,,Wij noemen het in ons atelier gewoon de baklavacroissant.”

Wees eens eerlijk: kwam dit idee voor of na de crompouce?

,,Oh nee, ik heb niks gejat. Wij hebben hem al sinds de opening op de kaart staan. Dat is inmiddels zo'n 2,5 jaar geleden.”

Wat vinden bezoekers van de bakkerij er tot nu toe van?

,,Nou ja, de Turkse gemeenschap vindt het helemaal fantastisch. Zij bellen 's ochtends al of we hem apart kunnen leggen. En andere gasten staan er ook voor open. Die zeggen dan: 'huh, dat willen we wel eens proberen'.”

Hoeveel calorieën zitten erin?

,,Geen idee, maar ik zeg altijd: ‘als je vanavond lekker de aardappels laat staan, is het weer in balans’, en we hebben hem alleen op vrijdag en zaterdag. In het weekend mag het.”

Lees verder na de foto

Heb jij nog tips voor de huis- tuin en keukenbakker om de ‘croissava’ te maken?

,,Ja, ik zou niet zeggen: ga je eigen croissant maken. Dat is mega ingewikkeld, maar als je die los bij de bakker haalt, kun je wel je eigen vulling maken. Hoe je dat doet, blijft natuurlijk geheim. Anders heeft dadelijk heel Amersfoort de baklavacroissant in huis.”

Denk je dat de baklavacroissant de nieuwe crompouce kan worden?

,,Dat denk ik niet. Het is nog steeds Amersfoort en geen Amsterdam. Bovendien heeft een tompouce veel meer herkenning. Baklava is toch iets meer een ver-van-mijn-bedshow voor de meeste mensen.”

Heb jij de crompouce zelf eigenlijk al een keer op?

,,Nee, we gaan hem morgen maken in samenwerking met de Spar om de hoek. Als iedereen hem zo lekker vindt, moeten wij het ook proeven. Misschien dat we de hype dan wel naar Amersfoort komt."

En je houdt lekker de naam baklavacroissant?

,,Ja, ik vind ‘croissava’ maar een rare naam. Het is gewoon een croissant met baklava erin. Anders snappen de klanten straks niet wat het is. Daar moet je ook rekening mee houden.”

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

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Wisseling van de wacht bij RoodGroen Lokaal in Gennep**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 05:05 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 145 words

**Byline:** Joost Ariaans

**Body**

Joy Hillebrand is vanaf 1 november de nieuwe fractievoorzitter van RoodGroen Lokaal in Gennep. Hij volgt Luc Brouwers op, die die taak jarenlang op zich nam. Brouwers blijft wel in de gemeenteraad, maar het duo wisselt van taak.

Want ook Hillebrand was al actief in de politiek voor RoodGroen Lokaal. De partij werd dit jaar opgericht nadat de PvdA ermee stopte. Hillebrand en Brouwers waren klaar met de PvdA, omdat die in aanloop naar de provinciale verkiezingen nog met GroenLinks optrok, maar die partij liet vallen toen het op de vorming van een coalitie aankwam. Reden voor Hillebrand en Brouwers om het lidmaatschap op te zeggen en met de nieuwe partij RoodGroen Lokaal verder te gaan.

De wisseling van de wacht stond al langer op de agenda. Volgens Jan Willem Wesseldijk, voorzitter van RoodGroen Lokaal kan Hillebrand nu al ‘warmlopen voor de volgende verkiezingen’.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Schiet ik weer vol**

Het Parool

27 oktober 2023 vrijdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Kunst en Media; Blz. 16

**Length:** 402 words

**Byline:** NICO DIJKSHOORN

**Body**

Ik sprak de Echte Amsterdammer. Een samenvatting.

(...) Ja man. Trillen over mijn hele lichaam. Ik ben een kwartier met mijn kop onder de keukenkraan gaan hangen. Schreeuwen ook, van die rauwe kreten zoals 'Aaaahneeeeeverdommewaarrom' en 'Neeeeeefuckaaahnee'. Daarna op mijn bed gaan liggen met een washandje op mijn voorhoofd. Wat een klap! Het nieuwe boek van Lucas Rijneveld zal niet meer verschijnen. Nu ik het zeg word ik weer gek van verdriet.

(...) Ik had me daar zo op verheugd. Ik zei iedere week tegen Blinde Sjaan: hoever zou hij zijn? Hij zal toch wel aan het werk zijn? En nu komt er dus niks. Ik heb het gisteren van me af gedronken met Hete Bert. Heb ik hem uitgelegd wat ik zo goed vind aan Luukie.

(...) Ik zei: 'Wat mij aanspreekt is dat je dus verschillende lagen in zijn boeken hebt. Zie het maar als een ui die je na twaalf jaar onder je bed vindt en dat je dacht dat het je vrouw was die vreemd begon te ruiken. Luukie schrijft boeken vol uienschillen en dan heb je toch altijd dat je zeker weet dat hij ergens in dat boek een jong kalfje gaat aaien of dat hij staat te huilen naast een koe. Dat vind ik mooi en dat kan ik nu dus op mijn vette pens schrijven want meneer gaat opeens een ander boek schrijven. Lekker dan.

(...) Het was sowieso een drama week. Ik kom net terug van de dokter. Ik wilde weten of ik het Ajax-dna heb. Hij een beetje rotzooien aan mijn elleboog en wat huid van mijn knie afgeschaafd en nu hoor ik over twee weken of ik het heb. Ik hoop van niet eigenlijk. Als je nu in deze tijd het Ajax-dna hebt, kan je dat vergelijken met de vliegendepaardentering. Als je iets ní­ét wilt hebben nu, dan is het Ajax-dna.

(...) Ja, weet ik veel wat dat is. Ik hoor ze dat steeds zeggen, dat alleen mensen met het Ajax-dna daar trainer kunnen worden. Ik denk dus dat het betekent dat je een heel wit gebit en een grote smoel moet hebben en dat je Sjaak Swart tien keer per dag op zijn schouders slaat en tegen hem zegt dat hij nog makkelijk mee zou kunnen in het eerste. Zoiets moet het zijn.

(...) Ja sorry. Schiet ik weer vol. Verdomme, verdomme. Geen boek van Lucas Rijneveld. Voor iemand zoals ik, met het Lucas-dna, is dat de hel. Als ik een titel voor het volgende boek mag aandragen: 'Lammetjes aaien in de Jordaan'.

**n.dijkshoorn@parool.nl**

Ik denk dat het Ajax-dna betekent dat je een heel wit gebit en een grote smoel moet hebben

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 16

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**‘Supermarktplan’ ‘s-Heerenberg uit de ijskast gehaald; college staat niet te springen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 02:09 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 273 words

**Byline:** Kay Scholten

**Body**

Hoe zouden winkelcentrum de Bongerd in ‘s-Heerenberg en de directe omgeving eruit komen te zien als er een Lidl zou komen? Bewoners van de wijk kunnen zich daar maandagavond over laten informeren tijdens een informatieavond. Saillant detail: burgemeester en wethouders zien de komst van Lidl helemaal niet zitten.

En toch belegt partij Helder samen met de initiatiefnemers van het ‘supermarktplan’ een informatieavond voor bewoners van de grote wijk in ‘s-Heerenberg. De architect en de ontwikkelaar presenteren hun plannen, waarin onder meer een plek is ingeruimd voor een Lidl en verschillende woningen.

‘Geen ruimte voor Lidl’

Tijdens de laatste raadsvergadering van de gemeente Montferland, begin deze maand, liet wethouder Henk Groote weten dat serieus is gekeken naar het plan, maar dat de Lidl qua omvang niet in de wijk past. Meerdere raadsleden betreuren het dat het plan al terzijde is geschoven voordat zij de ins en outs ervan kennen.

Volgens PvdA-fractievoorzitter Els Rutting is er ook haast geboden. ,,Ik verwacht binnen nu en een maand iets op papier van hoe de toekomst eruit ziet”, zei ze drie weken geleden. ,,Daar hebben de mensen recht op.”

Trefpunt de Bongerd

Veel inwoners zien graag dat er een supermarkt komt. Na de sluiting van de Albert Heijn in 2018 kunnen zij geen boodschappen meer doen in hun eigen wijk. Wel is inmiddels een zogenoemd trefpunt op de Bongerd gerealiseerd, waar onder meer een handwerkcafé en repair café worden gehouden en partijen als woningcorporatie Plavei en welzijnsinstelling Welcom regelmatig een spreekuur organiseren.

De informatieavond is maandagavond om 19.30 uur in zalencentrum De Gracht.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Palenproef na anderhalve week toch stopgezet**

Het Parool

27 oktober 2023 vrijdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Amsterdam; Blz. 12, 13

**Length:** 728 words

**Byline:** MARC KRUYSWIJK

**Highlight:** Het veelbesproken 'palenplan' wordt stopgezet. De nood- en hulpdiensten ondervinden meer dan verwacht hinder van de wegafsluitingen die sluipverkeer door de westelijke grachtengordel moesten voorkomen. 'Het moest beter.'

**Body**

Wegafsluiting : Paaltjes hinderen nood- en hulpdiensten

Het palenexperiment in de westelijke grachtengordel is van de baan. Een stukje Centrum zou autoluw worden, maar de nood- en hulpdiensten ondervonden te veel hinder van de paaltjes en dus komt aan de proef, die een jaar zou duren, na anderhalve week voortijdig een eind. Dat is het resultaat van een lange bespreking gisteren tussen stadsdeel Centrum en de nood- en hulpdiensten. Het plan bleek niet goed afgestemd met die diensten.

Volgens bestuurder Micha Mos van stadsdeel Centrum is in de praktijk gebleken dat er meer hinder wordt ondervonden dan aanvankelijk gedacht. "Vanochtend is ook samen met de brandweer, politie en ambulancedienst in het projectgebied gekeken welke problemen er zijn. Daarna hebben verkeerswethouder Melanie van der Horst en ik gezamenlijk besloten de proef per direct op te schorten." Volgens Mos werden de aanrijtijden van de nood- en hulpdiensten wel gehaald. "Maar nog maar nét. We vonden dat het beter moest."

Dat er iets misging met de hulpdiensten werd anderhalve week geleden al duidelijk op de eerste ochtend dat het palenplan in werking trad. Twee brandweerauto's waren toen meer dan tien minuten bezig om paaltjes ter hoogte van de Brouwersgracht van het slot te krijgen. Volgens de daar aanwezige brandweermannen was er sprake van 'een onverantwoorde situatie'.

Er was die maandagochtend geen spoed, maar de aanwezige brandweermannen stonden te vloeken en te tieren. Zij zeiden: "Stel je voor dat er wel brand is en wij staan hier te kloten met paaltjes. Dan hangen daar op de gracht de mensen wel met hun nageltjes aan de kozijnen. Als dit verdergaat, gaan er doden vallen."

De VVD stelde naar aanleiding van berichtgeving in Het Parool in de gemeenteraad vragen aan verkeerswethouder Melanie van der Horst. Die stelde de situatie nauwgezet te zullen volgen. Volgens haar zou de brandweer hebben aangegeven geen problemen te zien; zij zegde toe dat de brandweermannen extra training zouden krijgen in het losmaken van de paaltjes. Ook gaf ze aan mee te gaan rijden met nooddiensten om een beter beeld te krijgen van de praktijk.

Volgens VVD-raadslid Daan Wijnants is de afgelopen weken gebleken dat de afstemming met de hulpdiensten te wensen heeft overgelaten. "Er is vast overleg over geweest, maar er is niet goed genoeg doorgepraat. Terwijl de mensen op straat, die het werk doen, allerlei bezwaren hadden. Het doet me denken aan de knip in de Weesperstraat: de politiek bedenkt iets, maar in de praktijk kan het niet."

Vanuit de buurt kwamen ook veel geluiden van mensen die opvallend vaak nood- en hulpdiensten voor de paaltjes zagen staan. Volgens Monique Massini, die spreekt namens een groep bewoners rond de Brouwersgracht, was er sprake van een ondoordacht plan. Zij zegt dat er regelmatig ambulances, politieauto's en brandweerwagens voor de paaltjes stilstonden. "Het duurde steeds enorm lang. Eén dag hadden we zelfs een ambulance die met de sirenes aan voor een brug stond en intussen heel veel vertraging opliep. Je moet er niet aan denken dat er iets ernstigs is."

Massini en haar medestanders verzamelden foto's en filmpjes die de afgelopen anderhalve week zijn gemaakt. "Daarmee willen we de gemeente ervan overtuigen dat deze wegversperringen een slecht idee is," zei zij donderdagochtend. Ze zei toen al te hopen dat de gemeente dat ook zou begrijpen en een einde zou maken aan het palenplan in zijn huidige vorm. De bewoners overwogen een rechtszaak aan te spannen.

**Sluipverkeer**

Het palenplan is een initiatief van stadsdeel Centrum, maar sluit min of meer aan op de plannen van verkeerswethouder Van der Horst voor de stad als geheel. Insteek is dat auto's wel op de plek van bestemming moeten kunnen komen, maar dat de stad niet wordt gebruikt als doorgangsroute voor sluipverkeer. De proef zou een jaar duren, was de bedoeling. Het idee was dat de meeste automobilisten na een gewenningsperiode zouden weten dat ze het afgepaalde gebied alleen konden inrijden en verlaten via ingangen aan de zuidelijke zijde.

De eerste anderhalve week waren de ervaringen niet eensluidend. Volgens sommige bewoners was het veel rustiger, andere bewoners zeiden juist dat het bij hen voor de deur bij momenten veel drukker was dan voor de proef.

Volgens brandweermannen was er sprake van 'een onverantwoorde situatie'

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 12, pagina 13

**Graphic**

De paaltjes waren bedoeld om auto's te weren, zoals hier op de brug op de hoek van de Blauwburgwal en Herengracht. Foto Koosje Koolbergen

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Het laatste artsenbezoek van cabaretier Pieter Derks: ‘Misschien te privé, maar heb me laten steriliseren’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 06:15 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 780 words

**Byline:** Jolanda van der Ploeg >

**Body**

De schalen snoep in zijn kleedkamers eet hij leeg en voetbalwedstrijden fluiten is niks voor hem, want te genuanceerd. Zijn laatste bezoek aan een arts: ‘Misschien te privé, maar ik heb me laten steriliseren.’ In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid.

‘Ik ga niet vragen te stoppen voor chips’

Eten en drinken: ‘Thuis probeer ik vers te koken, verder ben ik een ontzettende snacker. Maar op tournee krijg je wel genoeg van pizza en friet en ontstaat vanzelf zin in groente en salade. Daarom laat ik gezond eten cateren, ik heb wat adresjes in Nijmegen. Ik ben ook met mijn musici op pad, voel me verantwoordelijk voor die zeven, acht man aan tafel. Wat ook scheelt: ik heb sinds kort een student-chauffeur. Hem vragen even langs het tankstation te rijden voor een zak chips is net een drempel te hoog. Alleen bij een première of tv-opname willen we het nog weleens vieren met drank. Maar dronken nee, ik raak nooit van de kaart.’

Pieter Derks (39)

Is cabaretier en columnistTe horen elke woensdag bijDe Nieuws BV, NPO Radio 1Nieuwe show Ja, leuk, tryoutsvanaf 24 oktober Album Uit het niets, liedjes uit de gelijknamige laatste show via Spotify Woont met vrouw en drie kinderen van 9, 7 en 5 jaar in Nijmegen

‘Kilometers rennen door de uiterwaarden’

Bewegen: ‘Hardlopen, op onregelmatige basis. In Nijmegen ren ik zo de uiterwaarden in, rondjes van vijf, zes kilometer, over de dijk en door de polder. Als het lukt twee keer per week. Met voetbal ben ik gestopt. Ik heb kleine kinderen en die zondagochtend waarop ik sportte, was de enige dat er niemand vroeg de deur uit hoefde. Ik zie de kinderen toch al weinig: ik vertrek als zij op school zijn en kom thuis als ze liggen te slapen. Intussen zitten de kinderen op voetbal en sta ik alsnog elk weekend langs de lijn. Maar wedstrijden fluiten is niks voor mij, daar ben ik te genuanceerd voor: was die bal uit, was dit een overtreding? Dan gaan de kinderen protesteren. Ik moet gewoon zeggen: zo is het. Kan ik niet goed.’

‘Veel dutjes tussendoor en mediteren’

Slapen: ‘Vanwege de kinderen heb ik een chronisch tekort aan slaap. Ik ga rond half twee naar bed, maar sta samen met ze op als ze naar school moeten. Daarna verder slapen lukt me niet. Ik doe veel dutjes tussendoor: in de auto-met-chauffeur, in het theater na het eten. Om het hoofd fris te maken. Tijdens het schrijven van een voorstelling ga ik soms liggen malen. Dan helpt meditatiemuziek, van die spacy klankschaalgeluiden. Of via Spotify geleide meditatie: dat iemand tegen je zegt dat je mag gaan liggen en ontspannen. Die toestemming werkt blijkbaar.’

Als ik foto’s van mezelf zie denk ik: wat sta ik krom

‘Poten in de grond, raggen met de maaier’

Ontspannen: ‘Naar de bioscoop of thuis een film kijken. En juist omdat ik altijd binnen en in mijn hoofd bezig ben: fysiek buiten aan het werk zijn. Lekker in de tuin, poten in de grond, met de maaier door de bloemenweide raggen, kruiwagens sjouwen. Voor de voorstelling helpen die dutjes, of ik zet in de kleedkamer juist opzwepende muziek op, zoals Fishbone, om de energie op gang te brengen. Tegen het eind van coronatijd zakte ik een beetje weg en voelde ik hoe belangrijk spelen voor mij was, als deel van mijn welzijn. Me uiten en de energie van de zaal voelen.’

‘Na elke refresh is er weer iemand boos’

Schermtijd: ‘De telefoon probeer ik weg te leggen. Maar ja. Zeker onderweg, nu ik niet meer zelf rijd, zit ik automatisch weer op nu.nl en Instagram. Twitter heb ik eraf gegooid, want na elke refresh is er weer iemand boos en dat chagrijn nam ik soms over. Die onrust ook, nóg maar een keer kijken: al de reacties versterken elkaar. Ik check wel het nieuws voor mijn werk, maar dat is ook een valkuil: zóveel hoeft ook weer niet.’

Medisch dossier

Lengte 1.85 m | Gewicht 77 kg

Laatste bezoek arts

‘Misschien te privé, maar vooruit: ik heb me dit jaar laten steriliseren.’

Grootste angst

‘Naarmate ik ouder word, denk ik eerder bij een pijntje of bultje: dit is goed mis. Dan tekent het scenario zich al in mijn hoofd af en kan ik me er de hele dag druk over maken.’

Zwakke plek

‘Tussendoortjes. Chips, gevulde speculaas, die schalen met snoepgoed die in de kleedkamer van tv-programma’s staan. Heel gastvrij, maar ik vreet het allemaal op.’

Blij mee

‘Dat ik me fit voel en niet snel aankom, ondanks dat gesnaai.’

Baal

‘Als ik foto’s van mezelf zie denk ik: wat sta ik krom. Op het podium is dat niet zo, dan kijk je ook omhoog, naar de balkons. Daar sta je psychisch anders dan bij de bakker.’

Ergste medische ervaring

‘De jongste werd te vroeg geboren, het was de vraag of ze het ging halen.’

Grootste opluchting

‘Dat ze nu heel gezond en blij is. Sowieso dat alle drie mijn kinderen gezond zijn.’

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Weerwind: regels meer aanscherpen; IS'er kon aan de slag bij Vluchtelingenwerk**

De Telegraaf

27 oktober 2023 vrijdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; Blz. 12

**Length:** 407 words

**Byline:** Van onze parlementaire redactie

**Body**

IS'er kon aan de slag bij Vluchtelingenwerk

Van onze parlementaire redactie

Den Haag - Ondanks dat een veroordeelde IS'er met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij Vluchtelingenwerk aan de slag kon, is alles volgens de regels gegaan. Er zijn de afgelopen vier jaar zelfs 22 VOG's (ook wel een 'bewijs van goed gedrag') verstrekt aan veroordeelde terroristen. Tot die conclusie komt demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming).

,,Ik vind dit een moeilijk uitlegbare uitkomst", zegt de bewindsman. ,,Daarom heb ik besloten om de beleidsregels per januari 2024 aan te scherpen."

Er komt een strengere toets, wanneer sprake is van terroristische misdrijven in de justitiële documentatie van de aanvrager.

,,Ik deel de verbazing van uw Kamer, het bestuur van Vluchtelingenwerk en de minister van Justitie en Veiligheid dat betrokkene voor deze functie een VOG heeft ontvangen", zegt de D66-bewindsman.

Het is zelfs vaker gebeurd, blijkt uit zijn brief aan zijn Kamer. ,,Op mijn verzoek heeft Justis onderzocht hoeveel VOG's de afgelopen vier jaar zijn verleend en geweigerd, waarbij sprake was van een veroordeling op basis van deelneming aan een terroristische organisatie. Er zijn in deze periode 22 VOG's verleend aan 13 personen."

Volgens Weerwind gaat het om uiteenlopende gevallen. ,,Deze 22 VOG's zijn op functies in de volgende sectoren: de commerciële sector, ICT, groothandel, energie, koeriers, onderwijs en zorg. Ik heb Justis gevraagd ook voor de overige 21 VOG-aanvragen te onderzoeken of deze VOG-beoordelingen conform de beleidsregels zijn verlopen. Ook is, op verzoek van het lid Helder, nagegaan of sprake was van buitenlandse veroordelingen."

In alle 22 gevallen betrof dit een veroordeling uitgesproken in Nederland, meldt de minister. ,,Er was geen sprake van een buitenlands informatieverzoek vanwege de nationaliteit van de aanvrager en de doelen waarvoor de VOG's zijn aangevraagd."

Toch blijkt de dienst Justis ook nog soms een terrorist te weigeren. ,,Daarnaast zijn over dezelfde periode 30 VOG's geweigerd vanwege (onder andere) de aanwezigheid van een terroristisch misdrijf op de justitiële documentatie", schrijft Weerwind. ,,Justis heeft deze VOG-aanvragen geweigerd omdat de feiten en omstandigheden dusdanig ernstig waren dat de belangen van het individu niet opwogen tegen het beschermen van de samenleving tegen eventuele herhaling in die functie."

Vaker kregen terroristen VOG

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Na verloren rechtszaak past Nijmegen regels rond energietoeslag aan**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 06:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 320 words

**Byline:** Mitchel Suijkerbuijk

**Body**

Na een verloren rechtszaak past Nijmegen de regels rond de energietoeslag aan. Iedereen die op eenzelfde adres woont, ouder is dan 18 en recht heeft op het geld, krijgt 650 euro. Tot nu toe keerde Nijmegen één toeslag per adres uit.

Daardoor vielen inwoners soms buiten de boot voor de toeslag, bedoeld als compensatie om de pijn van fors gestegen energieprijzen te verzachten. Bedoeling was altijd dat de eerste aanvrager van een adres het geld zou verdelen.

De praktijk was vaak anders.

Rechtszaak

Dat merkte oud-rechtenstudent Lukas Wichern, die een rechtszaak aanspande tegen de gemeente. Door de regel viste hij achter het net, omdat een van zijn 24 huisgenoten de toeslag al had aangevraagd. De rechtbank stelde Wichern begin augustus in het gelijk en oordeelde dat de manier waarop Nijmegen omging met de regeling in strijd was met het gelijkheidsbeginsel. Nijmegen stopte per direct met het uitkeren van voorschotten, om te werken aan nieuw beleid.

PvdA-raadslid Adam Galijasevic pleitte eerder al tegen het toekennen van één toeslag per adres. Het beleid is nu veranderd: bij verschillende meerderjarigen op één woonadres krijgt iedereen die aan de regels voldoet 650 euro, omdat zij ‘gezamenlijk de energielasten dragen’. Het is bijvoorbeeld goed nieuws voor woongroepen. Die moesten eerder het ‘standaardbedrag’ van 1300 euro verdelen over meerdere bewoners.

1300 euro

Voor gehuwden die de woning niet delen of alleenstaanden geldt nog steeds dit bedrag van 1300 euro. Studenten kunnen geen aanvraag meer doen, omdat er voor hen een landelijke regeling is. Het stadsbestuur wil er verder opnieuw voor kiezen om inwoners die tot 130 procent van het sociaal minimum verdienen te compenseren. Dat kost extra geld: landelijk geldt dat de toeslag beschikbaar is voor mensen die tot 120 procent verdienen.

Komende maand besluit de gemeenteraad definitief. Plan is verder dat Nijmegen het energiegeld vanaf december uitkeert.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Deventer schaft eigen bijdrage voor minima af: ‘Bezuinigen op zorg kan niet de bedoeling zijn’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 10:51 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 318 words

**Byline:** Redactie

**Body**

20 euro per maand om bijvoorbeeld huishoudelijke hulp te kopen. Dat zijn Deventenaren met een laag inkomen kwijt aan dit soort zorg. Daar komt verandering in. De gemeente schaft de eigen bijdrage voor minima af. ,,Twee tientjes per maand, dat kan voor mensen veel geld zijn.’’

De gemeente heeft de indruk dat voor steeds meer inwoners die afhankelijk zijn van deze zorg (WMO) de eigen bijdrage een probleem is of kan worden. En mensen misschien gaan bezuinigen erop. Ook bijvoorbeeld een scootmobiel wordt betaald via de WMO, met een eigen bijdrage.

Wethouder Rob de Geest (PvdA) heeft bovendien de indruk dat in de huidige opzet niet alle mensen die recht hebben op een teruggave van de bijdrage dat doen. Ze vinden het misschien te ingewikkeld of weten de weg niet. Daarbij is de gemeente nogal wat tijd en geld kwijt (140.000 euro per jaar) om de bijdrage te vergoeden.

De eigen bijdrage is dit jaar 19 euro en gaat volgend jaar naar 20 euro. De Geest: ,,Twee tientjes per maand, dat kan voor mensen veel geld zijn.’’

Andere middelen

De Geest kan niet precies inschatten hoeveel mensen in de nieuwe beoogde nieuwe opzet geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen. Die opzet kan betekenen dat Deventer uit andere middelen geld moet vrijmaken om de aanpak financieel rond te krijgen.

De doelgroep die geen eigen bijdrage meer hoeft te betalen, is dezelfde als die nu in aanmerking komt voor kwijtschelding: huishoudens met een inkomen tot 110 procent van het minimuminkomen.

Maar de kans bestaat dat in de nieuwe opzet de aantallen groter worden. Dat kan bijvoorbeeld ontstaan door mensen die nu geen gebruik maken van de kwijtscheldingsregeling, maar er wel voor in aanmerking komen. En nu dus geld laten liggen.

Per 1 april dit jaar ontvingen 4553 huishoudens WMO-zorg, met een eigen bijdrage. 873 huishoudens kregen een vrijstelling.

De verwachting is dat het Rijk in 2026 het systeem van eigen bijdrage afschaft.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**De kloof bestaat in Brabant, maar dan tussen west en oost**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 10:20 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 486 words

**Byline:** Pim Dikkers

**Body**

TILBURG - Rijker, gezonder én een grotere kans op een (goede) baan. Als je in Oost-Brabant woont, heb je het doorgaans beter voor elkaar dan provinciegenoten in het westen. De verschillen zijn de laatste jaren alleen maar groter geworden.

Natúúrlijk kent Oost-Brabant hele hordes ongelukkige inwoners en zullen er in West-Brabant heus talloze huishoudens zijn die het goed hebben. ,,Maar er is sprake van een grote tweedeling in Brabant, op bijna alle terreinen”, zegt Jos van den Broek, directeur van BrabantKennis. De provinciale denktank herhaalde onderzoek uit 2016 naar de kloof binnen Brabant. En zag dat de verschillen tussen oost en west alleen maar groter zijn geworden de afgelopen jaren.

Waar je ook naar kijkt. Of dat nou inkomen (of vermogen) is, de kans op een (goede) baan, bestaanszekerheid, gezondheid of leefbaarheid; steevast is het oost boven west. Naar een oorzaak is het gissen. Van den Broek doet een poging: ,,Er is door de overheid jaren geleden een switch gemaakt van investeren in achterstand naar investeren in pieken.”

Alleen vermogende mensen kunnen het zich veroorloven om in de ‘mooiste’, meest leefbare stukjes van Brabant te kunnen wonen

Extra geld steken in plekken waar het al goed gaat dus. Een goed voorbeeld daarvan is de Brainportregio rondom Eindhoven. ,,En dat loont ook. Er is sprake van een olievlek voor die hele regio. Maar feit is ook dat het in West-Brabant op allerlei vlakken een stuk minder goed gaat.”

Zeker het West-Brabantse ommeland van een rijkere, welgestelde stad als Breda heeft het hard te halen. Verder oostwaarts is het precies andersom is. Daar floreert het platteland, terwijl de steden gemiddeld armlastiger zijn dan steden in de rest van het land.

Baarle-Nassau, het Blaricum van Brabant

Dat is ook terug te zien in het aandeel miljonairs. In Tilburg is dat bijvoorbeeld slechts 2 procent van de totale bevolking. Terwijl in gemeenten als Heeze-Leende, Oisterwijk, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau bijna 1 op de 10 inwoners miljonair is. In Nederland hebben alleen erkende rijkeluisoorden als Bloemendaal, Laren, Blaricum en Wassenaar meer miljonairs.

Volgens BrabantKennis speelt vermogen in Brabant een grotere rol op het gebied van wonen dan in de rest van het land. Alleen vermogende mensen kunnen het zich veroorloven om in de ‘mooiste’, meest leefbare stukjes van Brabant te kunnen wonen, stelt het Tilburgse instituut: ‘Omgekeerd geldt ook dat armere mensen vaker zijn aangewezen op gebieden waar leefbaarheidsproblematiek speelt.’

Als je recente verkiezingsuitslagen op het onderzoek van BrabantKennis legt, valt op dat in grote delen van ‘kansarm’ West-Brabant de proteststem ook veel groter is. Een partij als de PVV scoorde dit voorjaar tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten bijvoorbeeld bijna overal veel slechter dan andere jaren, maar hield in gemeenten als Roosendaal, Woensdrecht en Steenbergen vrijwel dezelfde, grote schare aanhangers.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Steven Berghuis reageert op ontslag Maurice Steijn en verwijten over werkweigering: ‘Dat zijn nogal statements’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 07:45 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 552 words

**Byline:** Sportredactie

**Body**

De naam van Steven Berghuis viel deze week veelvuldig na het vertrek van Maurice Steijn als hoofdtrainer van Ajax. De aanvallende middenvelder beleeft een hectische week. ,,Ook omdat ik er onderdeel van ben geworden.”

Steijn zou volgens berichtgeving van De Telegraaf Berghuis als stoorzender hebben gezien en wilde daarom afscheid van hem nemen in het geval hij zelf coach van Ajax zou blijven. ,,Ik heb dat ook meegekregen, niet van Maurice zelf. Ik ben twee jaar terug naar Ajax gehaald. Niet alleen vanwege mijn voetballende kwaliteiten, ook vanwege mijn persoonlijkheid. Blijkbaar had Maurice daar iets meer moeite mee”, reageerde Berghuis bij Veronica.

,,Ik denk ook dat De Telegraaf een aantal mensen niet heeft gesproken. Dan hoor je een ander geluid. Maar ik weet hoe het werkt in de voetballerij”, vervolgde Berghuis na de 2-0 nederlaag op bezoek bij Brighton & Hove Albion. ,,Ik ben wie ik ben en daar ben ik trots op. Dat zal altijd zo blijven. Ik ben iemand die altijd het hoogste nastreeft. Zoals Maurice het gedaan zou hebben, zou ik het niet doen. Ik zou het gewoon open en eerlijk vertellen.”

Lees ook

•Andere uitvoering, zelfde eindresultaat: Ajax ook in Brighton hard onderuit

•Dramatische coëfficiëntenweek voor Nederland:Frankrijk komt razendsnel dichterbij

•Brian Brobbey over ontslag Maurice Steijn:‘Terecht? We hadden acht wedstrijden niet gewonnen’

•Engelse media schrikken van onherkenbaar Ajax:‘Johan Cruijff zou zich omdraaien in zijn graf’

Berghuis gaf dan ook aan dat hij nooit iets van Steijn heeft vernomen: ,,Ik denk dat hij het alleen verteld heeft aan De Telegraaf. Ik heb het zelf nooit van hem vernomen. Maar het zal wel zo zijn dan", aldus Berghuis, die niet de behoefte voelde om contact te zoeken met de vertrokken coach om te vragen wat er waar is van het verhaal. ,,Als hij de behoefte had gehad om het mij te vertellen dan had hij dat wel gedaan. Ik heb hem maandag nog gezien, maar niets gehoord.”

Als je het shirt van Ajax draagt kan je nooit aan werkweigering doen, ik viel gewoon slecht in

Berghuis viel afgelopen weekend in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (4-3 nederlaag) in de 59ste minuut in. Na een zeer matige invalbeurt viel zelfs het woord ‘werkweigering’: ,,Dat zijn nogal statements", reageert Berghuis daarop.

,,Als je het shirt van Ajax draagt kan je nooit aan werkweigering doen, ik viel gewoon slecht in. Ik was net fit en zou maximaal twintig minuten spelen. Uiteindelijk werden het 38 minuten waarin ik gewoon heel slecht speel. Er zijn voorbeelden dat mijn omschakeling niet goed is, maar er is ook een voorbeeld dat ik de bal verlies en heel het veld achter Bozdogan aan ren. Dus ja, dat zijn gevaarlijke dingen voor de beeldvorming, maar je moet ermee dealen. Ik heb ondertussen brede schouders en was gewoon niet klaar voor die wedstrijd. Dat reken ik mezelf aan en ik ben de eerste die dat doet.”

Ondanks de hectische week probeerde Berghuis zich wel te focussen op het uitduel met Brighton: ,,Je gaat over tot de orde van de dag met een nieuw iemand voor de groep en je probeert een mooi plan te maken, maar zo'n goede ploeg kwam nog te vroeg voor ons.”

Stand en programma

Bekijkhierhet programma van het Europa League-seizoen 2023-2024.

Programma Europa League

Standen Europa League

Bekijk hier al onze Europa League-video's

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Freya (38) twijfelde over haar abortus: ’Het leek alsof mijn keel werd dichtgeknepen’; VROUW Magazine**

De Telegraaf.nl

27 oktober 2023 vrijdag 6:30 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** VROUW; VROUW MAGAZINE

**Length:** 506 words

**Byline:** Marieke Pijlman

**Body**

Nog altijd wordt er nauwelijks gesproken over abortus. Freya Zwennis (38) durft wel de stilte te doorbreken en vertelt waarom zij besloot haar zwangerschap af te breken. Elf jaar geleden onderging ze een abortus. Ze heeft twee dochters van 13 en 15 jaar en is zelfstandig ondernemer.

Toen ik erachter kwam dat ik zwanger was…

„Had ik twee jonge kinderen, van net een jaar en een peuter van twee. De zwangerschap was zeker niet gepland en bezorgde me de nodige paniek. Mijn ex-partner werkte veel. Ik werkte zelf ook en met de zorg voor onze jonge kinderen was dat al heel intensief. Ik zag niet in hoe ik het moest doen met nog een kindje erbij.”

Ik heb getwijfeld…

„Over wat ik moest doen. Ik weet nog dat ik in bed lag met het gevoel dat mijn keel werd dichtgeknepen, ik voelde alleen maar paniek. Ik twijfelde of ik fysiek en mentaal nog een zwangerschap aankon, en of ik ook nog steeds een goede en aanwezige moeder zou kunnen zijn voor mijn andere twee dochters. Uiteindelijk besloot ik toch de zwangerschap af te breken.”

De abortus heb ik gehad…

„In een kliniek waar ik zonder verwijzing van de huisarts terechtkon. Voordat ze me in slaap brachten, maakten de verpleegkundigen nog een praatje met me. Ze vroegen me hoe mijn dochters heetten en toen ik hun namen noemde, moest ik huilen.

Als iemand mij op dat moment had gevraagd of ik de abortus wilde doorzetten, had ik waarschijnlijk gezegd: ’Rijd me er maar weer uit.’ Ik kwam huilend bij uit de narcose met een gevoel van schuld en verdriet. Maar ergens voelde ik ook opluchting dat het achter de rug was. De dag erna ben ik weer gaan werken.”

Ik heb me naderhand…

„Nog lange tijd schuldig en verdrietig gevoeld. Ik kon er niet goed over praten en schaamde me er ook voor. Hierdoor verergerden mijn paniekaanvallen en ook kreeg ik fysieke klachten. Feitelijk waren dit allemaal emoties die ik wegstopte, alleen wist ik dat niet.

Toen ik enkele jaren later de diagnose baarmoederhalskanker kreeg, heb ik letterlijk tegen mijn gynaecoloog gezegd: ’Dus dit is mijn straf.’ Zo heb ik het echt gevoeld.”

Maar nu denk ik…

„Dat abortus de beste beslissing was die ik destijds kon nemen. Tegelijkertijd is het ook de beslissing waar ik het meeste spijt van heb, tot op de dag van vandaag. De schuld en schaamte heb ik meer dan tien jaar lang met me meegedragen, mede door het taboe dat er nog steeds op rust.

Het is geen gemakkelijke keuze of een quick-fix. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat praten het enige is wat echt heeft geholpen om met de emoties om te gaan die ik achteraf ervaarde. Mijn advies voor andere vrouwen die voor deze beslissing staan is dus: praat over je twijfels en je angsten.”

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen. Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op   TikTok,   Facebook en   Instagram.

**Graphic**

Image, ’Ik denk dat abortus de beste beslissing was die ik destijds kon nemen. Tegelijk is het ook de beslissing waar ik het meeste spijt van heb.’, CHANTAL SPIEARD

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Werkte hydroxychloroquine dan tóch? Wel volgens enkele Belgische studies**

De Volkskrant.nl

27 oktober 2023 vrijdag 08:30 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 624 words

**Byline:** Maarten Keulemans

**Body**

Belgische cijfers blijven maar vinden: Donald Trumps ‘wonderpil’ tegen corona, hydroxychloroquine, haalde wél iets uit. Of ziet men het verkeerd?

‘Ik ben ervan overtuigd dat hydroxychloroquine geen wondermiddel is’, zegt internist Gert Meeus van ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. ‘Maar ik denk wel dat er aanwijzingen zijn voor een bescheiden effect tegen corona.’

Afgelopen week veroorzaakte Meeus enige opschudding, vanwege een opvallende ontdekking die hij samen met negen andere artsen publiceerde. Hydroxychloroquine, het middel dat in het begin van de coronapandemie werd bejubeld door onder meer Donald Trump en Jair Bolsonaro, lijkt indertijd wel degelijk te hebben gewerkt tegen doodgaan aan corona.

Een explosieve vondst. Nadat enkele labstudies begin 2020 hadden gevonden dat het middel in cellen werkt tegen virusreplicatie, grepen nogal wat tegenstanders van coronamaatregelen hydroxychloroquine aan als redmiddel tegen lockdowns en massavaccinatie. Weg met die maatregelen, neem gewoon een pilletje HCQ! Maar dat was voordat de ene na de andere gedegen studie uitwees dat het middel niet alleen níét, maar zelfs juist averechts werkt. Patiënten die men ermee behandelde, stierven vaker dan ónbehandelde.

Einde verhaal? Toch niet. In België vonden al twee eerdere onderzoeken dat ernstig zieke coronapatiënten die in het ziekenhuis hydroxychloroquine kregen, toch echt minder vaak overleden. Meeus vond dat ook, door terug te blikken op de patiënten in zijn ziekenhuis. Wie het middel niet kreeg, had 57 procent meer risico om corona niet te overleven, aldus de onderzoekers.

Waarom nu ineens wel? ‘Misschien omdat wij een lagere dosering gebruikten’, oppert Meeus desgevraagd. De grote studies van ziekenhuispatiënten begonnen immers met toediening van tien pillen in een etmaal, een begindosis die misschien de sterfgevallen verklaart.

Maar critici wijzen erop dat je in andere onderzoeken toch wel iets van een effect had moeten zien, en denken dat Meeus gewoon iets over het hoofd ziet. ‘Alle gerandomiseerde studies – waarbij je patiënten willekeurig toewijst aan een behandelgroep of een placebogroep – komen tot dezelfde conclusie, namelijk dat dit middel niet werkt’, zegt arts-microbioloog Marc Bonten. ‘Als deze onderzoekers dan iets totaal anders vinden, moeten alle alarmbellen gaan rinkelen.’

Meeus moet een of ander cruciaal verschil tussen de behandelde groep en de 3.500 niet met HCQ behandelde Belgen die hij gebruikte als vergelijkingsmateriaal hebben gemist, denken de critici. ‘Hoe ziek waren die andere patiënten? Hoe werden ze behandeld?’, vraagt Bonten zich af. ‘Er zal een wezenlijk verschil tussen de groepen zijn om die 57 procent te verklaren.’

Meeus zegt dat hij overal rekening mee heeft gehouden. En wijst erop dat hij leunt op de enorme gegevensbank van cijferinstituut Sciensano: ‘Ik kan me geen betere controlegroep voorstellen dan álle Belgische patiënten die in deze periode voor covid werden behandeld.’

Na doorvragen denkt Meeus dat hij één alternatieve verklaring niet goed heeft kunnen uitsluiten: een placebo-effect. Bij binnenkomst in het ziekenhuis konden patiënten die eerste maanden kiezen: de enige experimentele behandeling die er was, of toch maar het beste ervan hopen. ‘Mogelijk heeft dat enig verschil gemaakt.’

Zou het dan toch? Na alle heisa? ‘Ik denk dat we het antwoord nooit zullen weten. En het heeft geen zin de hele discussie weer op te rakelen. Maar ik hoop wel op een evenwichtig beeld’, zegt Meeus, die uitnodigingen van allerlei bedenkelijke antivaccinatie- en andere activistische kanalen afhield. ‘Ik ben blij dat dit nu in de annalen van de wetenschap is vastgelegd. We hebben in elk geval geen schade aangericht, toen we dit middel in het begin van de pandemie voorschreven.’

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Sergio Pérez lijkt voorlopig nog zeker van zitje bij Red Bull**

De Telegraaf.nl

27 oktober 2023 vrijdag 1:00 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



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

**Length:** 548 words

**Byline:** Erik van Haren

**Dateline:** MEXICO-STAD

**Body**

De druk op zijn schouders is enorm dit weekeinde. Niet eens zozeer omdat Sergio Pérez zo ver achterblijft in vergelijking met zijn teamgenoot Max Verstappen, maar simpelweg omdat er in zijn thuisland Mexico zoveel wordt verwacht van de 33-jarige coureur.

Mexicanen zijn een trots volk en Pérez is mateloos populair. Op zo’n beetje elke straathoek in het immense Mexico-Stad prijkt een foto van de zesvoudig racewinnaar op een billboard of elektriciteitskast.

De vraag is of alle PR-klusjes die Pérez woensdag, donderdag, maar ook de rest van dit weekeinde moet verrichten niet te veel afleiden van hetgeen waar het écht om draait: presteren op het circuit. Zijn laatste podiumplaats dateert alweer van begin september, in Monza. De diskwalificatie van Lewis Hamilton (Mercedes) in Austin is een flinke meevaller voor hem geweest in de strijd om de tweede plek in de WK-stand. In plaats van een voorsprong van 19 punten op de Brit, bedraagt de kloof nu 39 punten.

Speculaties

Red Bulls teambaas Christian Horner en topadviseur Helmut Marko zijn de voorbije weken opvallend positief geweest over Pérez, die ondanks een eerdere (financiële) aanpassing in zijn contract en veel speculaties voorlopig niet lijkt te hoeven vrezen voor zijn toekomst. Zijn contract loopt nog door tot en met het einde van volgend jaar en de kans dat Red Bull hem voor de start van het seizoen 2024 loost is klein. Zeker omdat de alternatieven niet voor het oprapen liggen.

Voorlopig is Pérez nog zeker van zijn zitje, maar blijft hij volgend jaar op deze manier presteren, dan is de kans op contractverlenging klein en zou hij zelfs tussentijds nog vervangen kunnen worden door bijvoorbeeld Daniel Ricciardo. Als die tenminste goed presteert bij zusterteam AlphaTauri.

Rivaliteit

Zover is het echter nog lang niet, maar een succesje kan Pérez wel gebruiken. ,,Dit is natuurlijk hét weekeinde waarin ik hoop dat alles perfect gaat en waar ik wil winnen”, aldus de Mexicaan, die hoopt dat het publiek zich ook netjes opstelt in de richting van Verstappen. ,,Het is belangrijk dat fans begrijpen dat rivaliteit bestaat op de baan, maar niet daarbuiten. Dat is de beste boodschap die we als land kunnen uitdragen.”

Giftige plek

Ook Verstappen zelf wil overigens niet te veel kwijt over de manier waarop de Mexicaanse Pérez-aanhang zich tegen hem te lijkt hebben gekeerd. ,,Ik voel me veilig en vind het mooi om hier terug te zijn”, aldus de wereldkampioen, die uit voorzorg wel extra wordt beveiligd.

,,Checo en ik gaan goed met elkaar om. Ik denk dat het een goed iets is dat ze hier die campagne (Racepect, red.) zijn gestart. Over het algemeen kan het gedrag van fans op sommige plekken wel wat beter, denk ik. Het is normaal als je je favoriete coureur aanmoedigt, maar je moet ook de rest van het veld respecteren. Dit is geen probleem dat alleen in onze sport speelt, maar het is iets algemeens. Zelf ben ik op een circuit aanwezig om te winnen, om te presteren. Ik sta er neutraal in en kijk altijd naar mezelf, of ik het beste eruit heb gehaald. Als ik dan op het podium sta met een trofee in mijn handen, is dat het allerbelangrijkste. Ik spendeer niet heel veel tijd op sociale media, want dat vind ik een giftige plek, waar mensen anoniem kunnen zeggen wat ze willen. Dat zou een stuk beter gereguleerd moeten worden.”

**Graphic**

Image, Sergio Pérez en op de achtergrond Max Verstappen, ANP/HH

**Load-Date:** October 28, 2023

**End of Document**



**No Headline In Original**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 09:02 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 572 words

**Byline:** Daphne Broers

**Body**

Lezers van het ED kunnen een ingezonden brief sturen naar vandelezer@ed.nl. Bijdragen mogen max 250 woorden zijn. Wil je een discussie aanwakkeren en heb je vanwege werk, studie of ervaringen extra kennis van een bepaald onderwerp? Dan mag je een artikel insturen als gastschrijver. De maximale lengte daarvan is 600 woorden.

Luier

Jaren geleden was er eens een tv-(overheids)spotje over vernielzuchtige jeugd. Je zag van dichtbij ‘stoere’ gastjes die fietsen in het water smeten, vuilnisbakken omtrapten en nog meer van dat soort heldendaden. Natuurlijk droegen ze een hoody met de capuchon over hun puistengezichtjes.

Toen ze na gedane zaken tevreden verder liepen zoemde de camera achter het groepje uit om de kijker een blik te gunnen op hun postuur. Toen bleek dat ze geen broek aanhadden maar…een luier. De maker van het filmpje probeerde hiermee iets duidelijk te maken. Ik moest hieraan denken toen ik die PSV gastjes bezig zag rondom de wedstrijd Lens-PSV.

John ter Meer, Eindhoven

Energiecontract

Een dynamisch energiecontract ontlast het stroomnet, blijkt uit analyse van de ANWB. Wat een flauwekul! Juist de energiegebruikers die normaliter weinig energie vebruiken op pieken kiezen voor zo’n contract, en niet andersom. Ga met dit nieuwe inzicht maar eens opnieuw aan het analyseren ANWB.

Gerard Willems, Valkenswaard

Zelf bepalen

Over 4 weken mag er weer gestemd worden en nou voelen sommige groepen zich geroepen om te vertellen hoe wij het beste kunnen stemmen. Ik ben altijd van mening dat de Nederlandse bevolking zelf wel uit kan maken welke partij ze moeten kiezen. Mogen we zelf bepalen hoe wij willen leven en stemmen.

P. v. Roozendaal, Geldrop

Kerncentrales

Deskundigen op het gebied van kernenergie en ook milieuorganisaties zijn het eens met GroenLinks-PvdA lijsttrekker Frans Timmermans: nieuwe kerncentrales vormen geen haalbaar en betaalbaar alternatief om de uitstoot van CO2 te verminderen en het klimaatprobleem aan te pakken. Investeren in kernenergie is niet alleen een slecht idee omdat kerncentrales vervuilend zijn, ze produceren radioactief afval dat 240.000 jaar levensgevaarlijk blijft, maar ook omdat het economisch gezien een slechte keuze is.

De bouw van een kerncentrale duurt doorgaans 10 tot 15 jaar en kost naar schatting 10 tot 15 miljard euro. Dit is een enorme investering, die lastig te financieren is. Hier komen de structurele kosten voor de langdurige opslag van het nucleaire afval nog bovenop. Daarnaast zijn de gevolgen van een kernongeluk rampzalig.

Het klimaatprobleem heeft realistische oplossingen nodig, zonder de nadelen van kernenergie. Energie uit zon en wind-op-zee is aanmerkelijk goedkoper en sneller te realiseren dan kernenergie. Verder is groene waterstof een energiebron die een belangrijke rol gaat spelen in de Nederlandse energievoorziening. Nu al wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Noordwest-Europees waterstofnetwerk. Investeren in duurzame energie is dan ook de verstandigste keuze voor de toekomst.

André Vermeulen, Bavel

Plek voor Frits

Ik lees net het stuk over Frits Philips op de Markt, verstopt achter parasols, terrassen en bomen. Zet hem op een plaats die hij verdient, namelijk onder de luifel van de Piazza waar hij uitkijkt op de Lichttoren.

IJbe van Nielen, Sint-Oedenrode

Eens/oneens? Lezers kunnen hieronder een reactie achterlaten op de brieven van deze rubriek. Hiervoor moet je ingelogd zijn onder je eigen naam; anonieme reacties plaatsen we niet.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Christus-met-mes naast Maas en Waals landschap op spannende dubbelexpositie van Gerritz en Tregot**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 09:38 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 605 words

**Byline:** Menno Pols

**Body**

Een christusfiguur met een mes als arm staat naast een gestileerd Maas en Waals landschap. Het werk van Harrie Gerritz en Jan Tregot kent verschillen, maar ook verrassende overeenkomsten. Nu te zien in galerie Lange Hezel46 in Nijmegen.

Ook al hangt het achterin, het werk valt meteen op bij binnenkomst in galerie LangeHezel46 in Nijmegen: This Blue World, een werk uit 2023 van Harrie Gerritz (83), de nestor van de Maas en Waalse beeldende kunst. Een grote blauwe bol, de aarde, in een zwart vlak met een kleine witte maan en enkele kleurvlakken aan de rand.

Ik ben niet meer kerkelijk, maar ik ben ook niet tegen het geloof

Er naast staat het minstens even in het oog springende beeld Ik heb geen identiteit (2020) van Jan Tregot (53). We zien een christusfiguur balancerend op een zwarte aardbol, touwtje springend met een zweep. Op het lichaam zijn sterren en planeten afgebeeld. Ook al zijn de werken heel verschillend, er zijn overeenkomsten. De dominante kleur blauw, de wereldbol, de ronde vormen. Gerritz en Tregot exposeren tot en met 19 november in de Nijmeegse galerie, gevestigd in een middeleeuws pand in de Lange Hezelstraat.

De oneindigheid van het heelal

Gerritz abstraheert in zijn schilderijen en beelden het Maas en Waalse landschap met zijn rivieren, dijken en kerktorens. Zijn andere grote inspiratie is het heelal, met zonnen, manen en andere hemellichamen. ,,Nu ik ouder word ga ik meer nadenken over dingen als de oneindigheid van het heelal en zwarte gaten. Dingen die ons voorstellingsvermogen te boven gaan. Dan denk ik: misschien bestaan wij ook wel niet echt.”

Tregot komt uit Tholen, een stadje in Zeeland, en woont nu in Nijmegen. Hij groeide op in een protestants-christelijk milieu en gebruikt veel religieuze symboliek in zijn werk. Niet om zich er tegen af te zetten, zoals Jan Wolkers deed. ,,Ik ben niet meer kerkelijk, maar ik ben ook niet tegen het geloof. Ik ben meer een observator, ik signaleer dingen. Ik heb geen identiteit heb ik gemaakt toen ik las over een kerk waar in de laatste week van het jaar een Top2000-dienst wordt gehouden. Ik dacht: Christus moet entertainment bieden om nog wat mensen naar de kerk te lokken.”

Blauwe lucht boven het Maas-Waalkanaal

Gerritz en Tregot ontmoetten elkaar in 2011 toen beiden deelnamen aan een tentoonstelling in de Stevenskerk in Nijmegen. Daar ontstond het idee om een keer samen te exposeren. Hoe wonderwel het werk van de twee op elkaar aansluit is te zien in het beeld Hemelpoort van Tregot en het schilderij Black Canal van Gerritz. In beide gevallen zien we een zwarte basisvorm (bij Tregot de aarde, bij Gerritz het Maas-Waalkanaal), met daarboven een langgerekt stuk blauwe lucht.

Toen bekend was dat de mannen samen zouden exposeren is Tregot enkele werken gaan maken geïnspireerd op het werk van Gerritz. Zo ontstond bijvoorbeeld Landschap (tussen Robert Morris en Harrie Gerritz). Een gekantelde kerk op een zwarte grondvorm. Het idee is Tregot, de stijl is Gerritz. De perfecte synthese.

Ook al wil Tregot zich niet tegen het geloof afzetten, sommige van zijn werken zien er heftig uit. Zoals Strijder, een Christusfiguur doorboord met spijkers en met een lang mes als arm. Dat verwijst naar de manier waarop het geloof wordt ingezet voor politieke doelen, zoals in Oekraïne en Israël. Het is misschien een heftig beeld, maar ik denk niet dat het aanstootgevend is. Ik vind zelf vooral dat er humor in zit.”

Mijn vlakke land, beelden en schilderijen van Harrie Gerritz en Jan Tregot, galerie LangeHezel46, Lange Hezelstraat 46, Nijmegen. Tot en met 19 november. Geopend op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**De mooiste, de slechtste en 3 andere wedstrijden die eruit springen voor Blauw Wit-jubilaris Bolink (29)**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 12:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 553 words

**Byline:** Niels Meijerink

**Body**

Edwin Bolink (29) speelt zaterdag zijn 250ste wedstrijd voor Blauw Wit’66. In aanloop naar het duel in de derde klasse met Daarlerveen blikt de Holtenaar vooruit op het aanstaande jubileum en kijkt hij terug op 249 duels in het blauw en wit.

De eerste wedstrijd

„Ik heb het even nagevraagd bij de elftalleider. Het was dat de laatste wedstrijd van het seizoen 2011/2012, onder Dick Beverdam. Ik speelde toen in de A1 en mocht in de tweede helft een keertje invallen. We verloren met 1-0 van Blauwwitters uit Borne. Ik kan mij er niet zo heel veel meer van herinneren, maar volgens mij kreeg ik direct een goede schop. Dat was dus meteen een mooie kennismaking met het seniorenvoetbal.”

De mooiste wedstrijd

„Ik denk de promotiewedstrijd in 2017. We verloren toen thuis met 2-1 van DSV’61, maar promoveerden wel voor het eerst naar de tweede klasse omdat we uit met 2-0 hadden gewonnen. Dat was de mooiste wedstrijd, door alles eromheen. Ik weet niet precies hoeveel publiek er toen was, maar ik geloof iets van 1500 man.”

„Dat seizoen was trouwens helemaal niet goed. Tien wedstrijden voor het einde stonden we nog op een degradatieplaats, maar daarna wonnen we ineens alles. We pakten een periodetitel en trokken de vorm door in de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. Afgelopen seizoen zijn we ook gepromoveerd, maar dat voelde op de een of andere manier toch anders omdat we van de vierde naar de derde klasse gingen. De derde klasse is het niveau waarop we thuishoren. In 2017 gingen we van de derde naar de tweede klasse en dat was voor ons een heel hoog niveau. Dat bleek ook wel.”

De vervelendste wedstrijd

„In de tweede klasse hadden we wel een paar vervelende wedstrijden. Dat was misschien ook net iets te hoog gegrepen. Ik denk dat als we de groep bij elkaar hadden gehouden, dan was het prima geweest, maar de ploeg werd anders doordat er een aantal spelers vertrokken. Iedereen deed knetterhard zijn best, maar er zat gewoon niet meer in. Tegen bepaalde ploegen zijn we er toen wel dik afgegaan. Je speelt dan bijvoorbeeld tegen Sparta Enschede en DOS Kampen. Als kleine club heb je het daar gewoon heel moeilijk mee. Dat was soms frustrerend, maar uiteindelijk hebben we wel in die tweede klasse gespeeld. Dat is wel mooi.”

De slechtste wedstrijd

„Volgens mij was dat in 2013. We speelden in de nacompetitie tegen DZC’68 uit Doetinchem en ik werd in de dertigste minuut gewisseld. Ik deed niet wat de trainer (Folker Velten, red.) wilde. Volgens mij was ik ook niet goed, maar het was pas een half uur. In het andere uur kun je wel goed spelen.”

„Wat het minder vervelend maakte was dat de trainer meteen zei dat ik de week daarop, in de thuiswedstrijd, er weer gewoon in zou staan. Dat maakt het wel anders. Maar het was de eerste en enige keer dat ik zo vroeg gewisseld ben.”

De 250ste wedstrijd

„Leuk om dat te bereiken, je komt in een mooi lijstje terecht. Wat ik zaterdag kan verwachten? Ik heb geen flauw idee. Ik wist op een gegeven moment dat de 250ste wedstrijd dichtbij was en dat ik nog tien of zes wedstrijden moest, maar afgelopen week werd pas duidelijk dat het zaterdag zou zijn en dat er vanuit de club wat geregeld is. Op zich is die aandacht wel leuk hoor. Als het voorbij zou gaan zonder dat er iets aan gedaan wordt, dan is dat ook jammer.”

Blauw Wit’66 – Daarlerveen

Zaterdag, 16.00 uur.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Peter Bosz hekelt ‘lachwekkende verhalen’ voor PSV-Ajax: ‘Het blijft wel Ajax hè’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 01:37 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 573 words

**Byline:** Rik Elfrink

**Body**

Door de stand op de ranglijst van beide teams is PSV-Ajax van zondag een onthoofde topper. PSV is de aanvoerder in de eredivisie, met 27 punten uit 9 duels. Ajax is de nummer 17, met liefst zestien verliespunten meer. Volgens trainer Peter Bosz is het zondag nog steeds een topduel. ,,Afgaand op de hoeveelheid media hier, is dat ook nog zo”, grapte Bosz vrijdagmiddag in zijn voorbeschouwing op trainingscomplex De Herdgang in Eindhoven. Hij hekelde ‘lachwekkende verhalen’ voor het duel.

,,Mij bereikt via media ook weleens wat”, zei hij. Dat PSV wel even met 5-0 van Ajax gaat winnen en zo. ,,Lachwekkend”, vindt Bosz, die er aan koppelde dat het ‘onzin-verhalen’ zijn. ,,Als wij doen wat me moeten doen, vind ik dat wij meer kwaliteit hebben dan Ajax. Maar alleen als we echt op honderd procent deze wedstrijd spelen, kunnen we inderdaad winnen.”

Dramatisch

Ajax is bezig aan een dramatisch voetbaljaar, tot nu toe. Bosz heeft dat ook gezien, hoewel hij zijn energie volledig in PSV wil steken. ,,We zijn pas negen wedstrijden onderweg en het is duidelijk dat wij het goed doen en zij niet. Ik heb bij Ajax slechts een jaar gewerkt en dat was geen slecht jaar. Je kent daar dus mensen en voor hen en de supporters van de club vind ik het vervelend dat het zo gaat, maar ik heb mijn handen vol aan PSV en ben hier volle bak bezig. PSV-Ajax is en blijft wel absoluut een topper. Het blijft namelijk Ajax, de tegenstanders. Ik vind hun spelers niet zo slecht dat dat rechtvaardigt dat ze op plek 17 staan.”

Voorproefje

Bosz kreeg donderdag tijdens Brighton-Ajax alvast een voorproefje hoe Ajax zondag zou kunnen spelen in Eindhoven. ,,Dat duel hebben we vrijdagmorgen besproken binnen de club, maar ik denk niet dat ze op exact dezelfde manier gaan spelen tegen ons. ”, zei de trainer. ,,Ik heb mijn spelers een aantal dingen verteld. We wisten al welke spelers er zijn en de manier van spelen hebben we doorgenomen. Het lijkt erop dat ze compact gaan spelen, maar donderdag tegen Brighton waren ze niet heel succesvol met counters”, zei Bosz.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Lens-uit

Dat PSV moet winnen? ,,Wij willen altijd winnen en gaan er dus ook alles aan doen om Ajax te kloppen. We hebben in Lens niet gewonnen en daar ben ik niet tevreden over. Dat had wel gekund, maar wij hebben het ook lastig gehad en daarom kan ik puur qua resultaat leven met het gelijke spel. We hadden het op momenten beter kunnen doen. Ik zie bij ons wel vooruitgang in wat we doen.”

De coach van PSV zag tot zijn genoegen dat Jerdy Schouten vrijdag in de voorselectie van Oranje belandde. ,,Hij zit er terecht bij, omdat hij het bij ons al over een langere periode gemeten goed doet.

Vertrouwen

Terug naar PSV-Ajax, waar de Amsterdammers niet met een enorm pak zelfvertrouwen naar uit zullen kijken. ,,Ze hebben nu twee dagen om de boel op te lappen. Met praten kun je vertrouwen terugwinnen, maar het is aan ons om dat zondag weg te nemen. Ze moeten niet in de wedstrijd komen zodat ze vertrouwen kunnen tanken. Wij moeten volle bak er tegenaan. Ik denk niet dat zij eind dit seizoen nog zeventiende staan, zeker niet. Met de twee inhaalwedstrijden die ze nog kunnen winnen, kan de situatie alweer wat minder penibel zijn. Ze hebben gewoon kwaliteiten.”

(verhaal gaat verder onder de foto)

Mededeling

PSV mist zondag Armel Bella-Kotchap, Noa Lang, Armando Obispo en Mauro Júnior. ,,Volgende week volgt er een mededeling van de club over Armel, verwacht ik.”

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Is je oude brommer geld waard? In Eindhoven krijg je er 400 euro voor**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 08:30 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 472 words

**Byline:** Ad de Koning

**Body**

EINDHOVEN - Eindhovenaren die een brommer of scooter hebben die ouder is dan 10 jaar, kunnen vanaf 1 januari 400 euro krijgen als ze deze inleveren voor sloop. ,,Vervuilende voertuigen moeten zo snel mogelijk van de weg af.”

Met deze subsidieregeling hoopt de gemeente de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Voor de regeling trekt Eindhoven vooralsnog 300.000 euro uit. Daarmee kunnen maximaal 560 voertuigen aan het Eindhovense verkeer worden onttrokken, omdat van het totaalbedrag 75.000 euro nodig is voor de uitvoering van de regeling.

,,Ik zou hartstikke blij zijn als straks na twee maanden blijkt dat de pot leeg is, want dat zou inderdaad betekenen dat er 560 vervuilende brommers en scooters minder door de stad rijden”, licht wethouder Rik Thijs (GroenLinks, klimaat) toe.

Oudere brommers en scooters met tweetaktmotoren zijn vele malen vervuilender dan andere voertuigen. Uit TNO-onderzoek in Utrecht en Amsterdam blijkt dat brommers daar verantwoordelijk zijn voor 10 tot 20 procent van de verkeersuitstoot van koolmonoxide en 25 tot 30 procent van de door verkeer uitgestoten koolwaterstoffen.

Het belangrijkste is wat ons betreft dat de vervuilende voertuigen zo snel mogelijk van de weg af gaan

Omdat tweetaktmotoren in de regel redelijk onverwoestbaar zijn, hoopt de gemeente er nu met de 400 euro als stimulans voor te zorgen dat inwoners toch afscheid nemen van hun tweewieler. Eindhoven is daarin overigens niet de eerste gemeente. Verschillende steden kennen verschillende varianten op de sloopregeling.

Tegoed in Den Haag

Zo kun je in Den Haag een tegoed krijgen als je je brommer, snorfiets of zelfs dieselauto laat slopen door een door de RDW erkend bedrijf. Voor een gesloopte brommer of snorfiets krijg je een tegoed van 400 euro, dat je kunt inruilen voor een elektrische brommer, fiets of het openbaar vervoer.

In Amersfoort doen ze het weer anders. Daar krijg je 500 euro als je je brom- of snorfiets laat slopen én uitstootvrij (deel)vervoer aanschaft. Je krijgt 300 euro als je ‘alleen’ je brom- of snorfiets laat slopen. Thijs kent de varianten, maar zegt dat Eindhoven bewust voor de versie kiest waarbij de eigenaar een geldbedrag ontvangt.

Al op 1 januari in bezit

,,Ons budget is beperkt en het belangrijkste is wat ons betreft dat de vervuilende voertuigen zo snel mogelijk van de weg af zijn. Of mensen vervolgens op een duurzamer initiatief overstappen, is aan hen zelf.” Overigens moeten Eindhovenaren die hun brommer of scooter willen laten slopen, wel kunnen aantonen dat ze het voertuig al op 1 januari van dit jaar in bezit hadden.

Het slopen van de tweewieler dient te gebeuren bij een bedrijf dat is aangesloten bij Scooter Recycling Nederland. Als blijkt dat de regeling, die overigens al eerder werd aangekondigd, aanslaat dan moet voor een eventueel vervolg nog wel financiering worden gezocht.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Rutte: EU-oproep tot gevechtspauzes in Gaza maakt verschil**

NRC.nl

oktober 27, 2023 2:58 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 213 words

**Byline:** Frank Kuin

**Highlight:** Israël zal volgens demissionair premier Mark Rutte gevoelig zijn voor de gezamenlijke oproep van de EU-landen om de strijd tegen Hamas te onderbreken voor humanitaire hulp aan de…

**Body**

Israël zal volgens demissionair premier Mark Rutte gevoelig zijn voor de gezamenlijke oproep van de EU-landen om de strijd tegen Hamas te onderbreken voor humanitaire hulp aan de bevolking van de Gazastrook. Dat heeft hij donderdagavond gezegd nadat EU-landen er overeenstemming over bereikten, meldt persbureau ANP.

De Europese regeringsleiders hebben donderdagavondvoor voortdurende, snelle, veilige en ongehinderde toegang voor humanitaire hulp tot de door Israël geblokkeerde Gazastrook. Er moeten „humanitaire corridors” worden ingesteld en pauzes om in humanitaire behoeften te voorzien.

Volgens Rutte maakt het feit dat zowel de EU als de Verenigde Staten daar nu op aandringen verschil. „Ik denk dat het wel uitmaakt”, zei Rutte. Het gezamenlijke gewicht van Europa, de VS „en de landen in de regio” telt, denkt hij. Bovendien klinkt de roep om „normale Gazanen te voorzien van cruciale hulp” volgens hem ook in Israël zelf.

Of de aanvoer van hulpgoederen naar Gaza nu gaat verbeteren „zal de komende dagen moeten blijken”, aldus Rutte. Naar eigen zeggen zijn alle diplomatieke inspanningen daarop nu gericht.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: ‘Israëlische leger doodt tientallen Palestijnen bij meerdere militaire operaties in Gaza en Westelijke Jordaanoever’

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**lezersreacties**

Trouw

27 oktober 2023 vrijdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Opinie; Blz. 22

**Length:** 1111 words

**Body**

**Vrouwen dwingen**

De columns van Sylvain Ephimenco lees ik graag. Toch sloeg hij donderdag de plank mis (Trouw, 26 oktober) in zijn reactie op het D66-voorstel politievrouwen toe te staan een hoofddoek te dragen. In Teheran demonstreren vrouwen mét hoofddoek naast de vrouwen die geen hoofddoek willen dragen. In Nederland willen we, onder het mom van vrijheid, vrouwen dwingen hem af te zetten. Het gaat in beide gevallen om dwang. Laten we de keuze bij de vrouwen laten zodat ze allerlei beroepen kunnen blijven uitoefenen.

Gera Knibbe Landsmeer

**Onvoorstelbaar**

Hoofddoeken in Iran en hoofddoeken voor de politie. Ephimenco slaat de spijker op de kop. Onvoorstelbaar, dit voorstel van D66.

Clara Kunst Gasselternijveen

**Arriva**

Dat ov-bedrijf Arriva in handen is van een buitenlandse investeerder (Trouw, 26 oktober) roept inderdaad vragen op over het publieke belang. In sneltreinvaart moet nu medezeggenschap door klanten en andere belanghebbende partijen (overheden) worden verankerd in regelgeving. Maar we hebben toch ook reizigersbelangengroepen als Rover en de Maatschappij voor Beter Openbaar Vervoer?

F.M. Boon Delft

**Wraakzucht**

Ten onrechte schrijft Marli Huijer: 'We straffen niet uit wraak, maar om de samenleving te beschermen en het gedrag van misdadigers te verbeteren' (religie&filosofie, 24 oktober). Maar strafrecht heeft veel meer doelen: zo trekt de overheid (in dit geval wetgever en rechter) de wraakzucht van de slachtoffers naar zich toe en neemt zij het straffen van hen over (omdat rechters dat onpartijdiger en gematigder kunnen). Ook schrikt ze mogelijke navolgers af en probeert ze de dader een lesje te leren. Als een rechter alleen maar de samenleving zou moeten beschermen en het gedrag van een misdadiger verbeteren, is de wraakzucht van het slachtoffer of van boze omstanders niet gestild, met alle gevolgen van dien.

Gradus Vrieze Almen

**Abortus**

Beïnvloed door influencers en uit hormoonangst als bijwerking van de pil, zouden vrouwen voorsorteren op abortus (Commentaar, 23 oktober). Maar zelfs als het gestegen abortuscijfer komt door meer natuurlijke anticonceptie, betekent dit nog niet dat vrouwen 'voorsorteren op abortus'. Vrouwen worden alleen misleid door influencers. De suggestie dat vrouwen abortus wel makkelijk vinden is pijnlijk. En waar blijft de man in dit commentaar? Waarom hoeft hij zichzelf niet de maat nemen als hij seks heeft met een vrouw die geen betrouwbare anticonceptie gebruikt?

Aafje Sluis Amsterdam

**Erken autisme**

Opinieauteurs Nauta en De Boer stellen dat Judith Visser geen autisme heeft, maar hoogbegaafd is (Opinie, 20 oktober) Maar in psychiatriehandboek DSM wordt hoogbegaafdheid niet als aandoening genoemd. Of het als psychische stoornis gezien mag worden, daar wil ik mijn handen niet aan branden. Wat ik wel kwijt wil, is dat diagnoses, die vaak maanden in beslag nemen, de meeste mensen juist begeleiden in zelfonderzoek, wat van levensbelang is. Autisten overlijden zeven keer zo vaak aan zelfdoding als de gemiddelde bevolking. Dat gaat over de mensen mét label, wie weet hoe hoog het aantal ongediagnosticeerden is onder suïcidegevallen. Het medicaliseren van mensen die vanwege hun lijdensdruk zorg zochten en de autismediagnose kregen, lijkt me uitermate verstandig.

Levi Nordemann Utrecht

**Veilig in Europa**

Willem de Vos (Lezersreactie, 25 oktober) stelt terecht dat wij de Joodse gemeenschap niet in de steek mogen laten. Daarvan moeten we ons bewust zijn na de verschrikkelijke moord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Deze gruwelen vonden echter in West-Europa plaats. Daarom zouden de Joden hier hun eigen veilige land moeten krijgen. Maar wij vinden het kennelijk heel gewoon dat Palestijnen al tientallen jaren uit hun huizen worden gejaagd, terwijl zij niets te maken hebben met deze genocide. Zo is het wel heel makkelijk achter Israël te staan.

Ellie Bruineman Doorn

**Te weinig protest**

Ik voel mij zeer alleen in mijn gevoelens richting Israël. Deze 'vrienden' van ons gaan nu als een idioot tekeer tegen een door hen bezet volk. Dit kán niet in een beschaafde wereld waar ik, jullie en al die Israëliërs in wonen. En ik hoor geen, ofwel, véél te weinig protest. Vandaar mijn advies: elke dag op uw voorpagina, Israël moet stoppen met wapens: nu.

Hans van Gennip Breda

**Geen militair doel**

Israël is een internationaal erkende staat die is aangevallen door de terroristische, radicaal islamitische groepering Hamas waarbij veel burgerslachtoffers zijn gevallen, inclusief kinderen en bejaarden. De slachtingen in de kibboetsen kunnen niet aangemerkt worden als een militair doel. Men kan zeggen: maar Israël valt ook burgerdoelen aan in Gaza. Maar volgens oorlogsrecht mag Israël doelen als een moskee of woonhuizen aanvallen wanneer eronder een netwerk aan Hamas-tunnels zit. Als de tunnels niet worden vernietigd kan de uiterst gevaarlijke Hamas niet worden vernietigd. Een vergelijking tussen de oorlogshandelingen van Israël en de terreur uitsluitend tegen burgers gericht in de kibboetsen gaat dus niet op.

Ton Biesemaat Den Haag

**Omgaan met angst**

'Angst overwin je nu eenmaal het snelst door je eraan bloot te stellen' (Trouw, 25 oktober). Die vlieger gaat alleen op als je net zo lang in de angstopwekkende situatie blijft totdat je angst, die eigenlijk irreëel is, weggeëbd is. Maar als je uit die situatie stapt terwijl je nog bang bent, verhoogt dat de drempel om nog eens zo'n situatie aan te gaan. Als het te veel gevraagd is om jezelf gedurende langere tijd bloot te stellen aan je angsten, dan is gewenning met heel kleine succesvolle stapjes beter.

Patricia van Rooij Boxtel

**Handhaving**

Met extra flitsers wordt volgend jaar de controle opgevoerd op bellen en appen in de auto en op te hard rijden (Trouw, 26 oktober). Dat is prima. Maar in 2019 is ook ingevoerd dat we op snelwegen overdag niet meer dan 100 kilometer per uur mogen rijden, niet om dodelijke ongelukken te voorkomen, maar om stikstofuitstoot te verminderen, voor het klimaat dus. Als wij vanuit Twente naar onze dochter in Almere rijden constateren we regelmatig dat te veel automobilisten daar lak aan hebben. Wordt daar niet op gehandhaafd? Freke van de Woord Borne

**Vogelbescherming**

Vogels slaan vaak te pletter tegen de ruit (Trouw, 23 oktober). Als je luxaflex voor je ramen hebt, kun je die laten zakken en eventuele lamellen horizontaal zetten. Dat geeft net zoveel daglicht als bij opgetrokken lamellen. Ik woon in een hoekhuis met grote ramen. Bijna dagelijks vloog er een vogel tegenaan, sinds ik luxaflex ophang is het niet meer gebeurd.

Albert Meendering Alkmaar

Als Israël de tunnels niet vernietigt, blijft Hamas dreigend

Straf voorkomt ook dat anderen zich gaan wreken

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 22

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Telefoon als pinautomaat, is dat veilig?; vraag & antwoord**

De Telegraaf

27 oktober 2023 vrijdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** FINANCIEEL; Blz. 26

**Length:** 239 words

**Body**

vraag & antwoord

Ik las dat ik mijn smartphone kan gebruiken als pinautomaat. Hoe zit dat precies, is het veilig en kan de pinautomaat dan de deur uit?

Een smartphone kan inderdaad worden ingezet als pinapparaat. Voor iPhones gaat het om de applicatie Tap to Pay die door apps van betaalplatforms als Adyen en SumUp worden aangeboden. Voor Android -telefoons zijn soortgelijke systemen beschikbaar. Het inzetten van je telefoon als pinautomaat kan handig zijn als er een storing is van het pinsysteem of als je bijvoorbeeld op een markt staat en geen pinautomaat wilt meenemen. Er kan betaald worden door een bankpas, creditcard of betaalkaart die op de telefoon staat tegen de mobiel aan te houden.

Het gebruik van de telefoon als pinautomaat kost klanten niets extra's, maar voor elke transactie wordt wel een vergoeding gevraagd aan de ondernemer. Hoe hoog die vergoeding is hangt af van het betaalplatform dat de applicatie aanbiedt. Bij het verwerken van betalingen in Tap to Pay worden geen pas- of kaartnummers op de telefoon of op de servers van Apple bewaard. Het is dus veilig en privé. Ik verwacht dat de mogelijkheden in de toekomst op dit gebied nog meer uitbreiden. Ik denk dat dit een mooie aanvulling is op het bestaande pinapparaat. En voor sommige ondernemers, die op markten en beurzen staan, is een telefonisch pinapparaat echt een uitkomst.

Ook een vraag voor Hans Biesheuvel? Vragen@dft.nl

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Lokale jeugd in actie om schots en scheef trapveldje weer in ere te herstellen: ‘Het is ondermaats’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 04:03 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 700 words

**Byline:** Ilja Post

**Body**

Ze moeten er slalommen langs molshopen, hondendrollen en soms diepe kuilen. Of anders gezegd: een trapveldje in Oud-Beijerland ligt er allerminst puntgaaf bij. Dat zien de gebruikers van het veldje – de jeugd uit de kinderrijke Spuioeverwijk – graag anders. Daarom komen ze zélf in actie.

Of het nu regent of niet, herfst, winter, lente of zomer is; de kans is groot dat je jong Oud-Beijerland een balletje ziet trappen op het lokale grasveld. Maar hoe kun je dat grasveld nou het beste omschrijven?

,,Dat ligt eraan wanneer je hier komt kijken”, aldus Mirjam Boeter, één van de moeders. ,,In de zomer is het hier vaak één woestenij, met wild woekerende brandnetels. Nu, in het najaar, zijn er vooral veel plassen en modder. En hondendrollen. Je moest eens weten hoe die jongens na een ‘verkeerde’ sliding soms terugkomen.”

Poep en prikplanten

Och, klein leed, denk je dan al gauw. Wie voetbalde er vroeger niet wel eens tussen de poep en prikplanten? Maar dat zien de buurtbewoners toch anders. Volgens hen tekent zich een patroon af, waarbij hún stukje Oud-Beijerland almaar aan het kortste eind trekt.

Mirjam: ,,Op meerdere plekken in Oud-Beijerland, zoals onlangs nog bij de Wolweversweg, waar een geweldig multifunctioneel sportveld is gerealiseerd, is de gemeente echt goed bezig. Maar wij voelen ons momenteel niet echt gezien en gehoord.”

Dat trapveldje is gewoon ondermaats. Maar erger: potentieel gevaarlijk. Mirjam brak er onlangs bijna haar enkel nog

Esther Visser, eveneens woonachtig in de Spuioeverwijk en moeder van Jop (9) en Suus (4): ,,Dat trapveldje, ondanks een tweetal doelen en een paar stukjes rubber rondom het ‘16 meter gebied’, is gewoon ondermaats. Maar erger: potentieel gevaarlijk. Mirjam brak er onlangs bijna haar enkel nog.”

‘Middenstip ineens tien centimeter lager’

Het ‘slachtoffer’ zelf, Mirjam: ,,Die bewuste dag ging ik samen met mijn partner Yvette een balletje trappen met onze zoon Miyo, de beste vriend van Jop, en twee logees. Een vrij fanatiek potje, waarbij ik uiteindelijk mijn enkel verstuikte, omdat de middenstip ineens 10 centimeter lager lag.”

De foto van haar verstuikte, opgezwollen enkel stuurde ze enige tijd gelden door naar de gemeente Hoeksche Waard. Wederom vergezeld met de vraag, ondertekend zo’n veertig buurtbewoners, om hun wijkje nu ook eens aan te pakken.

Want dat hobbelige trapveldje, in oppervlak misschien de helft van een officieel voetbalveld, staat niet alleen. Esther: ,,In de Van den Bergstraat staat ook nog een verouderd speeltuintje (een schommel, glijbaan en klimtoestel) dat ’s avonds vooral gebruikt wordt door hangjeugd. De dag erna ligt het dan vaak vol met kapot gesmeten glas en soms zelfs gebruikte condooms. Niet zo fris dus.”

Radicale metamorfose nodig

Maar genoeg is genoeg, heeft de buurt nu besloten. Zij pleiten voor een radicale metamorfose van het veldje. Met als grootste blikvanger: een Cruyff Court-achtig omheind voetbalveldje met kunstgras. En dan zou daarnaast ook nog ruimte zijn voor wat bankjes en eventueel wat speelitems voor de jongere jeugd, zo redeneren de ouders die hiervoor een handtekeningenactie optuigen om de gemeente alsnog te motiveren in actie te komen.

We gaan zelf het eerste startbedrag ophalen om dit mogelijk te maken

Maar dat niet alleen, zeggen kinderen als Cas, Collin, Jop, Levi en Myio; allemaal rond de 9 en 10 jaar oud. ,,We gaan zelf het eerste startbedrag ophalen om dit mogelijk te maken. Denk aan flessen ophalen voor statiegeld en karweitjes doen.”

Esther: ,,Laten we eerlijk zijn: duizenden euro’s zal zo’n actie van misschien veertig ouders uit de buurt-app niet opleveren. Maar alsnog is het een duidelijk signaal naar de gemeente: doe even iets meer voor de lokale jeugd. Wij helpen graag een handje mee.”

Wethouder Harry van Waveren is verantwoordelijk voor het veldje. Zijn woordvoerder: ,,Naar aanleiding van eerdere meldingen pasten we recent de doelgebieden van dit trapveldje aan met een rubber vloer, waardoor deze niet meer zo snel kapot wordt gelopen. Als nu blijkt dat het veld nog steeds ongelijk is en gebreken vertoont, moet dit verder worden onderzocht. Overigens kost een kunstgrasveld minimaal 60.000 euro. Dit bedrag is op dit moment helaas niet beschikbaar.”

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**EU-landen stevenen af op hard gevecht over begrotings**

De Volkskrant.nl

27 oktober 2023 vrijdag 04:27 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 683 words

**Byline:** Marc Peeperkorn

**Body**

De Europese regeringsleiders stevenen af op een begrotingsbloedbad eind dit jaar over 100 miljard euro extra voor het EU-budget. Begrotingshaviken als bondskanselier Olaf Scholz en demissionair premier Mark Rutte zetten donderdagnacht hun hakken diep in het zand: verwacht geen extra geld uit de nationale schatkisten.

Met name Scholz toonde zich geïrriteerd. Denk niet dat ik in december zomaar instem met het trekken van de portemonnee, waarschuwde hij zijn EU-collega’s tijdens een diner achter gesloten deuren. Een overzicht van de benodigde miljarden van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, sabelde Scholz volgens betrokkenen neer als ‘een slechte strip’.

Ook Rutte maakte duidelijk niet van plan te zijn de Nederlandse bijdrage aan de EU te verhogen. Hij vindt dat de Commissie op andere posten moet bezuinigen als het geld wil vinden voor nieuwe prioriteiten.

Over de auteur

Marc Peeperkorn is sinds 2008 de EU-correspondent voor de Volkskrant. Hij woont en werkt in Brussel.

De Belgische premier Alexander De Croo hield Von der Leyen voor dat de Commissie de EU-landen steevast oproept om hun begrotingen op orde te brengen. Volgens De Croo moet de Commissie dit zelf ook doen. Rutte vroeg EU-president Charles Michel of hij een extra EU-top in november inlast om een politiek bloedbad in december te voorkomen. Vooralsnog is Michel dat niet van plan.

Andere wereld

De Commissie presenteerde haar verzoek om extra geld in juni al, maar deze week spraken de Europese leiders er voor het eerst over. In totaal gaat het om 100 miljard euro voor de jaren 2024-2027. Volgens Von der Leyen is dit het absolute minimum dat nodig is. Ze wees erop dat in 2020, toen de Europese meerjarenbegroting (2021-2027) werd opgesteld, er nog geen oorlog met Rusland was, geen energiecrisis en de migratieproblemen verhoudingsgewijs beperkt waren. ‘Nu ziet de wereld er totaal anders uit’, aldus Von der Leyen na afloop van het overleg met de leiders.

Van de gevraagde 100 miljard euro is de helft bestemd voor hulp aan Oekraïne. Verder wil de Commissie 15 miljard euro om de migratie naar Europa te beperken, onder meer via afspraken met landen buiten Europa om migranten daar te houden. Er is 19 miljard euro extra nodig omdat het Europese Herstelfonds duurder uitvalt nu de rente op de leningen fors is gestegen. Ook wil de Commissie meer geld voor investeringen in nieuwe technologieën en voor meer personeel om alle taken uit te voeren.

Vrijwel alle leiders gaan akkoord met de hulp voor Oekraïne, al willen ze nog discussie over de verhouding tussen leningen en subsidies daarin. Voor de overige uitgaven eisen de zuinige landen – volgens Rutte een groep die groeit – dat de Commissie bezuinigt op andere begrotingsposten. Tijdens het diner toonde alleen Italië zich tevreden over het Commissievoorstel.

Mix

Michel moet de komende weken met voorstellen komen waar het extra geld gevonden kan worden. Daarover was donderdagnacht nog geen begin van overeenstemming. Nogal wat EU-landen willen niet tornen aan de landbouwsubsidies en die voor de armere regio’s. Als deze uitgavenposten worden ontzien, bij elkaar tweederde van het EU-budget, zijn zware ingrepen onvermijdelijk bij de geldstromen voor onderzoek en innovatie, voor het populaire Erasmusprogramma (uitwisseling studenten) en internationale samenwerking.

Von der Leyen voorspelde een ‘mix’ aan maatregelen in een uiteindelijk akkoord, waarvoor unanimiteit is vereist: deels hogere contributies van de lidstaten, deels herschikking, deels nieuwe inkomsten uit Europese heffingen of belastingen. Michel hoopt op de volgende EU-top medio december dat akkoord te bereiken. Nogal wat leiders toonden zich sceptisch of dat haalbaar is.

Na afloop zei Michel dat ‘tegenslag soms deel van het proces is’, een beetje drama om iedereen over de streep te trekken. In december staan de leiders voor nog twee andere moeilijke besluiten: dan gaan de onderhandelingen met Oekraïne en Moldavië over het EU-lidmaatschap van start en wordt het Stabiliteitspact versoepeld. ‘Ik word nu al moe als ik aan die EU-top denk’, zei de Estse premier Kaja Kallas.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**De advocaat poot nu liever aan als vrijwilliger in de natuur**

NRC.nl

oktober 27, 2023 7:00 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 488 words

**Byline:** Sanneke van Hassel

**Highlight:** Veel mensen willen iets goeds doen. Deze week: boompjes ‘opkuilen’ in ‘bomenhubs’.

**Body**

‘Zesduizend bomen, een record!”, roept advocaat Renée Elzinga (64) tegen ‘bosbaas’ Martijn Wolters (47), groenbeheerder van landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. Het is de eerste oogstdag deze herfst van Meerbomennu, een door Urgenda opgezet initiatief om Nederland, aldus Elzinga, „sneller, goedkoper en socialer te vergroenen”.

In de stromende regen heeft zij vanochtend met een ploegje vrijwilligers jonge esdoorns, vogelkers en andere soorten uitgegraven. „We tellen ze en binden ze samen in bussels van vijftig of honderd.”

De boompjes worden in de regionale ‘bomenhubs’ van Meerbomennu ‘opgekuild’ in sleuven in de grond. „Tijdens de uitdeeldagen in het voorjaar kun je ze gratis afhalen.” Particulieren, of een boer uit de buurt die een gemengde heg wil. „Het dna van de bomen klopt, de grondsoort klopt en je hebt geen milieuschade van lang transport.” Martijn Wolters knikt tevreden. Door het werk van Meerbomennu hoeft hij bovendien minder te maaien, wat beter is voor de aronskelken en andere bodembedekkers.

In restaurant De Veldkeuken doet Elzinga haar doorweekte rugzak af en vertelt hoe ze bij Meerbomennu belandde. Na jaren in de advocatuur, onder andere bij een kantoor op de Zuidas en later voor NS nam ze een sabbatical. Op reis door Australië zag ze wat klimaatverandering aanrichtte, bosbranden, „waanzinnige stormen”, het verwoeste Great Barrier Reef. „Ik vroeg me af wat ik méér kon doen dan de verwarming laag zetten, minder vlees eten, geen plastic kopen en veel minder vliegen.” Recentelijk bouwde ze haar praktijk als advocaat af. Ze werd vertrouwenspersoon voor D66, trad toe tot raden van toezicht in de culturele sector en ging aan de slag voor Meerbomennu. Bewuste verdeling over politiek, cultuur en natuur? „Ja, ik wilde mijn vaardigheden zo zinvol mogelijk inzetten.”

In Utrecht kon Elzinga meteen als coördinator het bos in. „Urgenda werkt bottom-up, met groenbeheerders en andere partijen die al met vergroening bezig zijn. De werkwijze is non-bureaucratisch en heeft direct resultaat.” Haar werkervaring kwam van pas toen de gemeente Utrecht belde. „Er was een motie dat de vergroening versneld moest worden met Meerbomennu, dat snel bomen en struiken kon leveren. De gemeente vroeg wat wij nodig hadden. Ik zei: een locatie in het centrum. Nu komt er een bomenhub in het stenige Transwijk.”

In de Green Deal sprak Europa af dat er drie miljard bomen bij moeten voor 2030. „We zijn bezig onze werkwijze internationaal te introduceren. Dan komt mijn internationale ervaring van pas. Van onze aanpak heb ik al een samenvatting in het Frans aangeleverd.”

Maar evengoed staat ze met haar voeten in de modder. „Het was aanpoten vandaag.” Ze waren met zeventien personen, van ecoloog tot projectontwikkelaar, en ook twee kinderen. „Sommigen komen op witte Balenciaga’s en moeten alles leren, anderen kunnen ook in de winter elke boom determineren. Werken met al die gemotiveerde mensen is zo feestelijk.”

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Max Verstappen verwacht spannende kwalificatie in Mexico; Wereldkampioen ook met snelste tijd in tweede vrije training**

De Telegraaf.nl

27 oktober 2023 vrijdag 11:00 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



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

**Length:** 236 words

**Byline:** Erik van Haren

**Dateline:** MEXICO-STAD

**Body**

Max Verstappen kan tevreden terugkijken op de eerste dag op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Net als tijdens de eerste sessie zette de wereldkampioen tijdens de tweede vrije training de snelste tijd neer.

Verstappen ging tijdens die rapste ronde rond in 1.18,686. McLaren-coureur Lando Norris gaf iets meer dan een tiende toe, Charles Leclerc (Ferrari) noteerde de derde tijd. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez zette de vijfde tijd op de borden.

Tegen het einde van de training begon het lichtjes te regenen, waarna Verstappen zijn longrun (racesimulatie) na elf ronden afbrak. Tijdens die longrun zagen zijn tijden op de medium-band er competitief uit en ging hij steeds iets sneller rijden. Ook de snelheid van Norris leek goed, al liepen zijn tijden net als bij veel andere coureurs in tegenstelling tot die van Verstappen wel wat op. Hoe illustratief dat allemaal is, zal zondag tijdens de Grand Prix blijken.

„We zien er competitief uit, dus dat is fijn. Dit is een positieve start van het weekeinde, misschien zelfs iets beter dan ik op voorhand had verwacht. Het circuit is heel glad, maar dat is hier altijd zo. Het is dan lastig om de banden goed te managen in de longrun. Er zijn zeker wat dingen waar we nog aan kunnen werken”, aldus Verstappen, die zeker op zaterdag een spannende kwalificatiesessie verwacht (start 23.00 uur Nederlandse tijd). „Ik denk dat we over één ronde enorm aan elkaar gewaagd zijn.”

**Graphic**

Image, Max Verstappen, ANP/HH

**Load-Date:** October 28, 2023

**End of Document**



**Helaas! Het winterterras aan de haven keert niet terug in Breda**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 05:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 260 words

**Byline:** Rinse Bulkmans

**Body**

Ben jij een fan van de Winterhaven? Dan moet je dit jaar een alternatief zoeken. Ondanks de successen van de afgelopen jaren, keert de Winterhaven dit jaar niet terug. De gemeente heeft geen vergunning afgegeven voor het overdekte terras.

“Winterterrassen waren tijdelijk toegestaan, als onderdeel van het coronaherstelplan”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “In de periode van corona dacht de gemeente mee om de horeca te helpen. We hebben gezegd dat het maar tijdelijk was en dat het geen gevolg krijgt. Bovendien past het beeld van de Winterhaven niet in het bestemmingsplan.”

Eerste editie Winterhaven

In september 2021 opende Winterhaven voor het eerst de deuren. Winterhaven draaide volgens de organisatie van de Winterhaven om gezelligheid, warmte en thuiskomen. Het team organiseerde wekelijks evenementen. Denk bijvoorbeeld aan een silent disco. Daarnaast kon je plaatsnemen bij het haardvuur, een spelletje uit de kast trekken en een warme chocolademelk met rum drinken. De organisatie laat weten het jammer te vinden dat het dit jaar niet doorgaat.

Toekomst Winterhaven

Keert de Winterhaven nooit meer terug in Breda? “We gaan de tijdelijke situatie evalueren en kijken of we hier iets van kunnen leren”, laat de woordvoerder van de gemeente weten. Het kan dat de Winterhaven ooit nog terugkeert in het straatbeeld, maar dit jaar in elk geval niet.

Dit is een artikel van indebuurt Breda. 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 27, 2023

**End of Document**



**Air France-KLM boekte recordwinst deze zomer door goedgevulde vliegtuigen**

NRC.nl

oktober 27, 2023 7:24 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 399 words

**Byline:** Liam van de Ven

**Highlight:** De vliegtuigen van de holdingonderneming, in 2003 ontstaan uit Air France en KLM, waren gemiddeld voor ongeveer 90 procent gevuld. Tickets waren gemiddeld 2 procent duurder dan een jaar eerder.

**Body**

Air France-KLM heeft afgelopen zomer een recordwinst van 931 miljoen euro behaald, zo bleek uit de kwartaalcijfers die de holding deze vrijdag publiceerde. Vorige zomer, voor luchtvaartmaatschappijen doorgaans het belangrijkste kwartaal, bedroeg de winst ongeveer de helft daarvan. De omzet van Air France-KLM was 8,7 miljard euro dit kwartaal. Na publicatie van de cijfers ging het aandeel Air France-KLM met iets meer dan 3 procent omhoog.

De vliegtuigen van de holdingonderneming, in 2003 ontstaan uit Air France en KLM, waren gemiddeld voor ongeveer 90 procent gevuld. Dat terwijl klanten ook meer hebben betaald voor hun tickets – die waren gemiddeld 2 procent duurder dan vorig jaar. Brandstof was 18 procent goedkoper dan een jaar eerder. De enige grote kostenpost die omhoogschoot waren salarissen. Die pakten 13 procent hoger uit nadat Air France-KLM zijn personeel een verhoging aanbood om de dalende koopkracht door inflatie aan te pakken. Uit de cijfers blijkt dat Air France verantwoordelijk is voor het grootste deel van de omzet en winst van de holdingonderneming. De Franse tak heeft een vloot van 213 vliegtuigen, KLM heeft er 110.

Met het Nederlandse KLM ging het bepaald niet slecht. Het bedrijf boekte een omzet van meer dan 3,4 miljard euro en een operationele winst van 539 miljoen euro, meer dan een jaar eerder. Volgens directeur Marjan Rintel heeft het bedrijf te kampen met lange levertijden van vliegtuigonderdelen en een krappe arbeidsmarkt. Ook haalt ze uit naar de Nederlandse overheid, want KLM heeft „te maken met onzekerheid over de toekomst van Schiphol en de Nederlandse luchtvaart”. Rintel zegt dat KLM inzet op „schoner, stiller en zuiniger vliegen”, maar, zo voegt ze toe, „hier hebben we ook duidelijk en stabiel overheidsbeleid voor nodig”.

Air France-KLM heeft als doel om in 2030 30 procent minder CO2 uit te stoten per kilometer per reiziger. Het demissionaire kabinet heeft het afgelopen jaar een paar keer gezwabberd over hoeveel vluchten in de toekomst van Schiphol, de thuisbasis van KLM, mogen vertrekken. Demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers (VVD) wil sinds september een maximum van 452.500 vluchten, om geluidsoverlast te beperken. Momenteel heeft Schiphol een quotum van 500.000 vluchten.

Lees ook Kabinetsplan Schiphol voor krimp minder ingrijpend dan aanvankelijk voorgesteld, VS dreigen met minder slots voor KLM

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Toppers, derby’s en andere vraagstukken: er is weer veel te beleven dit weekend**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 09:44 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 618 words

**Byline:** Rene Waning

**Body**

Er is weer een vol sportprogramma dit weekend. Alleen de korfballers, die zich klaarmaken voor het zaalseizoen, komen niet in actie. Zeker in het amateurvoetbal staan een aantal bijzondere en mooie duels op het programma.

Het duel tussen VVOG en Excelsior’31 in de vierde divisie D springt er daarbij wel bovenuit, want VVOG is de nummer 2, Excelsior’31 koploper. Beide teams kwamen elkaar vorig seizoen ook al tegen, toen nog in de derde divisie. Met beiden 25 treffers in 8 duels vinden de promotiekandidaten bovendien beiden bijzonder makkelijk het net. Dat belooft dus een interessante topper te worden.

In de derde divisie lijkt DVS’33 het sportieve lek boven te hebben en dus komt de kraker tegen IJsselmeervogels op een goed moment. Rustig is het echter nooit in Ermelo, deze week werd bekend dat ook het dienstverband van trainer Patrick Loenen niet langer dan een jaar gaat duren. Het is de zoveelste trainer die na korte tijd gaat vertrekken bij de ambitieuze club.

Verder springt het duel tussen WZC Wapenveld en VEVO in het oog. De eerste uit een reeks derby’s in de gemeente Heerde in de vierde klasse. Wedstrijden die nooit zonder verhaal voorbij gaan.

Volleybal

Daar waar de mannen van Dynamo in Innsbrück op zoek gaan naar een felbegeerd plekje in de Champions League, daar spelen de vrouwen tegen Sneek in de eredivisie. De ploeg van Arjen Schimmel lijkt dit seizoen duidelijk stappen vooruit te hebben gemaakt.

Het volledige programma van de teamsporten dit weekend:

AMATEURVOETBAL

Zaterdag: (14.30 uur, tenzij anders aangegeven)

Derde Divisie A: Volendam – Sparta Nijkerk, DVS’33 – IJsselmeervogels (15.00).

Vierde Divisie D: VVOG – Excelsior’31 (15.00).

1e klasse G: CSV Apeldoorn – RKHVV (15.00), DTS Ede – NSC Nijkerk (15.00), Woezik – SDC Putten (18.00).

1e klasse H: WHC – Stevo.

2e klasse H: FC Horst – WVF, Nunspeet – Hatto Heim (14.45), Hierden – Epe (15.00), IJVV – AGOVV (15.00).

3e klasse A: ESA – Groen Wit’62 (14.30).

3e klasse C: ’t Harde – Zwart Wit’63, EFC’58 – Swift’64, Hattem – Owios, VIOS V. – Zeewolde, VSCO’61 – ZAC, Zwolsche Boys – Oene.

4e klasse B: DSV’61 – Stroe, Elspeet – Wilsum, Rood-Wit’58 – BAS, WZC Wapenveld – VEVO, ESC – SEH (14.45).

4e klasse D: Juliana’32 – Apeldoornse Boys, Eerbeekse Boys – Oeken (15.00), Sportclub Deventer – Teuge (15.00).

5e klasse B: Prins Bernhard – Wageningen, GVC – ZVV’56, Alexandria – Hulshorst (15.00), Ede/Victoria – EZC’84 (15.00).

5e klasse C: Lemele – Noord Veluwe Boys (14.45).

Zondag: (14.00 uur, tenzij anders aangegeven)

2e klasse G: Columbia – DCS.

3e klasse B: Beekbergen – Witkampers, VDZ – Orderbos, KCVO – Robur et Velocitas.

4e klasse E: Victoria Boys – WWNA, Broekland – Albatross, Loenermark – Sallandia, Turkse Kracht – Klarenbeek (14.30).

5e klasse F: Terwolde – Vaassen, Wesepe – TKA, Raalte – Emst, Wissel – Hoonhorst.

Vrouwen:

Hoofdklasse A: Ter Leede 2 – Klarenbeek (za 11.30).

Hoofdklasse B: Orion – Victoria Boys (zo 11.00).

HANDBAL

Eerste Divisie D: Achilles – Hurry Up/E&O 2 (za 20.50).

HOCKEY

Mannen:

1e klasse D: AMHC Apeldoorn - Ameresfoort (zo 14.45).

2e klasse D: Baarn – Hattem, Leusden – Mezen (zo 14.45).

Vrouwen:

2e klasse D: AMHC Apeldoorn – Boxmeer (zo 12.45), Leusden – Mezen (zo 12.45).

RUGBY

1e klasse: Feanster RC – The Rams (zo 15.00).

TAFELTENNIS

Eredivisie: Smash’70 - Hilversum (za 16.00).

Derde Divisie B: GTTC Groningen – De Brug (za 17.00).

VOLLEYBAL

Mannen:

Eerste Divisie A: VVH – Dynamo 3 (za 15.00), Alterno – Compaen 2 (za 17.30).

Vrouwen:

Eredivisie: Dynamo – Sneek (za 20.00).

Topdivisie A: Alterno – Donitas (za 20.00)

WATERPOLO

Vrouwen:

2e divisie A: De Veene – Nunspeet (za 17.45).

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

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Staat de stad straks vol windmolentjes? Dordrecht bijna klaar met regels voor huis- en tuinturbines**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 03:58 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 595 words

**Byline:** André Oerlemans

**Body**

Op ieder huis een kleine windmolen? In Dordrecht wil de gemeente het in bepaalde wijken mogelijk maken. Dat is het resultaat van een strijd van een inwoner die er eentje wil plaatsen. Eind deze maand moeten de regels bekend zijn.

De eisen die Dordrecht stelt aan hoogte, geluid en zichtbaarheid zijn bijna klaar en worden binnenkort naar de gemeenteraad gestuurd. Dat vertelde wethouder Tanja de Jonge (Duurzaamheid en klimaat, GroenLinks) pas tijdens een kennissessie met deskundigen en Dordtse gemeenteraadsleden, die zich meteen afvroegen of de stad dan niet vol komt te staan met kleine windmolentjes.

Dordrecht wil in 2040 een klimaatneutrale gemeente zijn die netto geen broeikasgas CO2 meer uitstoot. Om dat te bereiken moet de stad volgens deskundige Jan Engels van Klimaatverbond Nederland enerzijds meer energie besparen en anderzijds lokaal meer groene stroom opwekken. Wind en zon kunnen elkaar daarbij aanvullen, zegt Engels die ook op de bijeenkomst aanwezig was: ,,Koester lokaal initiatief. De rol van de gemeente is om dit in goede banen te leiden.’’

De kennissessie over windmolens in de stad was door zes politieke partijen aangevraagd naar aanleiding van de afgewezen aanvraag van bewoner Rob Hagens uit de volkswijk Oud-Krispijn. Hij wil een kleine windturbine op een paal bij zijn schuur in de tuin plaatsen, maar dat mag niet. Volgens de gemeente overschrijdt hij de maximale hoogte uit het bestemmingsplan. Ook is ze bang voor lawaai en overlast. Hagens heeft bezwaar aangetekend en er een principezaak van gemaakt.

Ik doe dit niet voor mezelf, maar voor toekomstige generaties die met een klimaatcrisis worstelen

Iedere Dordtenaar zou volgens Hagens zijn eigen windenergie moeten kunnen opwekken. ,,Ik doe dit niet voor mezelf, maar voor toekomstige generaties die met een klimaatcrisis worstelen.”

‘Simpel en laagdrempelig’

Volgens energietransitie-deskundige Herman Verhagen zorgt het ontbreken van beleid nu voor afwijzingen zoals bij Hagens. Dat vertraagt volgens Verhagen de overstap naar groene energie. Dat was al zo bij zonneparken en grote windmolens en nu ook weer bij kleine windturbines, zegt hij. ,,Stel dus zo snel mogelijk spelregels op en hou die simpel en laagdrempelig,’’ luidt zijn advies aan de gemeente. Dat doet Dordrecht nu.

Eind deze maand ligt er een kader voor regels

,,Eind deze maand ligt er een kader voor regels”, zegt wethouder Tanja de Jonge. Dordrecht heeft bij het opstellen van het nieuwe beleid niet geprobeerd zelf het wiel uit te vinden, maar gekeken naar regels voor kleine windturbines in andere gemeenten, zoals Oss. Daar kunnen bewoners sinds 2022 een vergunning krijgen voor windmolentjes die maximaal twee meter hoog zijn, geen draaiende wieken hebben, geen lawaai maken en maximaal 10 procent boven de nok van het dak uitsteken.

Fabriekshal

Tijdens dezelfde kennissessie bleek dat die kleine turbines nog niet genoeg stroom opleveren, maar dat er wel betere in ontwikkeling zijn. Nota bene de Dordtse start-up Cell Technologies brengt volgend jaar een kleine windturbine op de markt - The Blade - die bij windkracht 4 al net zoveel stroom opwekt als een gemiddeld huishouden per jaar verbruikt. Dat hebben recente testen uitgewezen. Het molentje is 1,40 meter hoog en maakt geen geluid. De start-up zoekt een fabriekshal in Dordrecht en investeerders en wil er volgend jaar 60.000 van gaan produceren.

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 27, 2023

**End of Document**



**Israël test Hamas met nachtelijke tankaanval**

AD/Algemeen Dagblad

27 oktober 2023 vrijdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Landelijk; Blz. 8, 9

**Length:** 262 words

**Byline:** BOB VAN HUËT

**Highlight:** Israël is woensdagnacht het noorden van de Gazastrook binnengevallen, maar was er ook snel weer uit. Volgens het Israëlische leger (IDF) ging het om een voorbereiding op de volgende fase van de strijd. Waarom is het grote grondoffensief nog niet begonnen?

**Body**

Israël is woensdagnacht het noorden van de Gazastrook binnengevallen, maar was er ook snel weer uit. Volgens het Israëlische leger (IDF) ging het om een voorbereiding op de volgende fase van de strijd. Waarom is het grote grondoffensief nog niet begonnen?

Bob van Huët

Rotterdam/Gaza

Na de terreuraanval van Hamas op Israël, op 7 oktober, verwachtten veel Israeli's dat de grondoorlog in Gaza aanstaande was. Ondanks de snelle mobilisatie van tienduizenden Israëlische reservisten, honderden tanks die al ruim een week langs de grens zijn gepositioneerd en herhaalde uitspraken over de paraatheid van de Israel Defense Forces (IDF) is het grote grondoffensief nog niet begonnen. De inval van woensdagnacht heette een 'targeted raid', een overval op een niet nader bekendgemaakt doelwit.

Peter Wijninga, defensiespecialist en veiligheidsexpert verbonden aan het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS), vermoedt dat de IDF wilde testen hoe sterk de weerstand van Hamas en de Palestijnse islamitische jihad is. ,,Ik denk dat er nog steeds vragen zijn hoe het offensief eruit moet gaan zien. Juist omdat langdurige aanwezigheid van het Israëlische leger in de Gazastrook internationaal tot veel verzet zal leiden en er dan zeker veel slachtoffers zullen vallen. Daar wordt over nagedacht. Het zou ook goed kunnen dat het bij dit soort hit-and-runaanvallen blijft."

Het uitstel van het offensief roept ook in Israël vragen op. Familieleden van gegijzelde Israëliërs demonstreren elke avond in Tel Aviv voor hun vrijlating.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 8, pagina 9

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**'Eerlijk: Sven opent deuren'**

Het Parool

27 oktober 2023 vrijdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Sport; Blz. 20, 21

**Length:** 714 words

**Byline:** ARJAN SCHOUTEN

**Highlight:** Met de schaatswinter begint voor Sven Kramer ook de tijd waarin hij naast Jac Orie transformeert tot commercieel teambaas van Jumbo-Visma. 'Ik voel verantwoordelijkheid, heb veel aan schaatsen te danken.'

**Body**

Schaatsen : Sven Kramer teambaas van Jumbo-Visma

Een donkerblauwe trui met V-hals, overhemd eronder, spijkerbroek, nette schoenen. Zo gaat Sven Kramer deze winter gekleed. Op zijn 37ste nog steeds een snelle jongen, maar dan naast het ijs.

In zijn eerste winter als ex-schaatser trok hij al op natuurlijke wijze meer en meer richting de teamleiding, als directeur business development, voor de commerciële groei van de organisatie."Eerst heb ik bewust even afstand genomen. Nu rol ik er meer en meer in," vertelt Kramer, die na de jaarwisseling officieel mede-eigenaar van de schaatsploeg wordt, naast Jac Orie.

"De praktijk is straks dat ik die ploeg samen met Jac ga runnen. Dat Jac zich focust op het sportieve en ik op het zakelijke. Afgelopen jaar heb ik het daar af en toe al wel druk mee gehad, maar dat gaat vanaf nu gepaard met nog meer verantwoordelijkheid," beseft de Friese schaatskampioen, die amper getwijfeld heeft of deze leidinggevende rol er wel een voor hem is. "Eigenlijk is het wel een beetje vanzelf gegaan. Of ik hiervoor geleerd heb? Nee, ik heb hier twintig jaar topsport voor gedaan," antwoordt hij. "Ik ben altijd al wel heel erg onderdeel geweest van de commerciële tak van de schaatsploeg. Al doende leert men? Ja, dat tracht ik wel."

Nu de aanstaande ontvlechting met wielerploeg Jumbo-Visma bijna een feit is, is het aan Kramer om een nieuwe geldschieter te vinden voor de ploeg. Daarin kent hij de luxe dat Jumbo sowieso deze winter nog actief blijft als hoofdsponsor en daarna ook als founding partner nog twee winters betrokken blijft in een meer bescheiden rol.

**Gelijkwaardige verhouding**

Idealiter staat er volgende winter in het voorolympische seizoen een nieuwe sponsornaam op de schaatspakken van Jutta Leerdam, Thomas Krol en Kai Verbij. De nog immer ambitieuze Kramer ziet daarin een aantrekkelijke nieuwe uitdaging waar hij zich in wil vastbijten, omdat hij naar eigen zeggen een groot 'schaatshart' heeft en een bepaalde verantwoordelijkheid richting de sport voelt.

"Ik heb acht jaar bij deze ploeg gezeten en wil dat deze ploeg verder gaat. Ik wil het team toekomstbestendig maken. Ik heb veel aan schaatsen gegeven, maar ook veel aan schaatsen te danken."

Natuurlijk bemoeit ook coach Orie, die in ruim twintig jaar legio keren van geldschieters en logo's wisselde met zijn troepen, zich actief met deze sponsorzoektocht. "Ik kan ook best wel ergens binnenkomen, maar Sven doet dat gewoon vijf keer makkelijker. Laten we eerlijk zijn, Sven opent deuren," aldus Orie, die beseft dat hij met de commercieel aantrekkelijke Jutta Leerdam en kampioenen als Antoinette de Jong, Merijn Scheperkamp en Thomas Krol wellicht niet voor zijn lastigste sponsorzoektocht staat. "Ik onderschat het nooit, het blijft een klus. Maar ik heb er groot vertrouwen in dat het gaat lukken."

Orie weet waar viervoudig olympisch kampioen Kramer, die momenteel in gesprek is met meerdere partijen over sponsoring, naast het ijs toe in staat is. "Hij doorziet heel makkelijk constructies, weet heel snel hoe de hazen lopen. Daar heeft Sven gewoon een heel goed gevoel voor. Hij heeft overal heel snel het overzicht."

Precies dat is wat Orie zoekt in een commerciële leidersfiguur aan zijn zijde. Na acht jaar intensief samenwerken als coach en atleet gelooft hij dat er ook muziek zit in een meer gelijkwaardige verhouding, in een tweekoppige leiding.

"Ik ken Sven al jaren, ook vanuit situaties when the shit hits the fan. We kunnen goed met elkaar overweg, denk dat we een goede synergie hebben. Hij doet de zakelijke, commerciële kant. Ik de sporttechnische kant. En de grote dingen, daar geven we straks samen een klap op. Dat is een nieuwe uitdaging voor ons beiden, maar ik denk dat dit echt wat kan opleveren, ik heb er echt heel veel vertrouwen in."

Houdt Kramer, die onlangs nog de halve marathon van Amsterdam voltooide, straks in zijn nieuwe rol nog tijd over om af en toe nog op het ijs te staan of op de fiets te klimmen, meetrainend met de ploeg? "Zeker, zeker," benadrukt hij. "Dat vind ik ook nog leuk. Ik ben en blijf liefhebber en ik vind het belangrijk om fit te blijven. Maar dat is nu niet meer mijn corebusiness."

'Of ik hiervoor geleerd heb? Nee, ik heb hier twintig jaar topsport voor gedaan'

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 20, pagina 21

**Graphic**

Sven Kramer en Jac Orie bij de presentatie van de schaatsploeg voor het seizoen 2023/2024. foto Pim Ras Fotografie

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Kinderhartcentra Leiden en Utrecht gaan samenwerken om sluiting te voorkomen**

Trouw

27 oktober 2023 vrijdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Nederland; Blz. 11

**Length:** 494 words

**Byline:** TOBIAH PALM

**Highlight:** Fusie • Het kabinet besloot de kinderhart-chirurgie te concentreren in Rotterdam en Groningen. Leiden en Utrecht proberen samen toch te overleven.

**Body**

De afdelingen voor kinderhartchirurgie in Utrecht en Leiden gaan in het begin van het nieuwe jaar als één team verder. De twee centra proberen op deze manier sluiting, waartoe demissionair zorgminister Ernst Kuipers (D66) eerder dit jaar besloot, te voorkomen.

Eén team van specialisten zal op basis van expertise aan het werk worden gezet op de beide locaties, het UMC Utrecht en het Leids Universitair Medisch Centrum. De ziekenhuizen behouden hun patiënten. Zeldzame operaties zullen voortaan in één van de twee ziekenhuizen worden uitgevoerd. Artsen in opleiding kunnen hun opleiding op beide umc's blijven volgen.

Midden april besloot demissionair minister Kuipers dat de kinderhartchirurgie moet concentreren op twee locaties: Rotterdam en Groningen. Die concentratie zou de kwaliteit van de specialistische ingrepen verbeteren. De umc's in Utrecht en Leiden zijn het daar mee eens, maar vinden dat er niet twee, maar drie plekken met speciale kinderhartafdelingen moeten blijven bestaan. Bovendien willen zij niet dicht.

Beide academische ziekenhuizen maakten een gang naar de rechter om Kuipers' besluit aan te vechten. Naar verwachting volgt de uitspraak voor het einde van het jaar. "Ik heb er vertrouwen in dat het goed voor ons zal aflopen", zegt een woordvoerder in Leiden. "We gaan de zaak winnen."

Als dat inderdaad gebeurt, dan is het handig dat de centralisatie al bezig is, redeneert hij. De woordvoerder vindt niet dat de ziekenhuizen op de zaken vooruitlopen, want: "waarom wachten met een goede samenwerking als je het nu al kunt doen?". Zelfs als er niets verandert, voegt hij eraan toe, helpt deze concentratie met de overdracht van de zorg.

Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport moedigt de samenwerking aan. "Het is een stap in de goede richting", zegt een woordvoerder. "De volgende stap is dat complexe operaties vanaf 2025 alleen nog uitgevoerd worden door de ziekenhuizen in Rotterdam en Groningen."

Het 'kinderhartchirurgiedrama' sleept zich voort. Bijna twee jaar geleden besloot Kuipers' voorganger, Hugo de Jonge, dat de kinderhartchirurgie naar Rotterdam en Utrecht zou gaan. Op dat besluit kwam veel kritiek. De reistijd voor mensen die buiten de Randstad wonen zou bijvoorbeeld te lang worden als het UMC Groningen moet sluiten. Het besluit over de zorgconcentratie werd vervolgens uitgesteld - eerst zou de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek doen. Uit dat onderzoek kwam een advies om het aanbod terug te brengen naar drie ziekenhuizen.

Kuipers koos definitief voor het Erasmus MC in Rotterdam âˆ’ waar hij eerder bestuursvoorzitter was âˆ’ omdat dat ziekenhuis volgens hem 'voldoet aan alle criteria die er bestaan'. Tussen de andere centra zijn de kwaliteitsverschillen minder groot. Groningen behoudt de hartzorg omdat Kuipers nu regionale spreiding ook heeft meegewogen, op advies van de NZa.

'Waarom wachten met een goede samenwerking als je het nu al kunt doen?

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 11

**Graphic**

Een moeder met haar kindje in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. foto Werry Crone

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Trekpleisters in Thialf; WCKT Van titanenstrijd op 5000 meter tot hoog bezoek van Jake Paul**

De Telegraaf

27 oktober 2023 vrijdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** SPORT; Blz. 4

**Length:** 777 words

**Body**

WCKT Van titanenstrijd op 5000 meter tot hoog bezoek van Jake Paul

HEERENVEEN - Het eerste langebaanweekend dat vandaag in Heerenveen losbarst, garandeert direct een paar hoogtepunten. Thialf trapt af met de 5000 meter voor mannen, waarbij het de vraag is of Jorrit Bergsma een jaar na zijn overgang naar Jumbo-Visma nu wel sneller is dan Patrick Roest, de wereldkampioen van Reggeborgh op deze afstand. Naast het ijs zal Jake Paul, de levenspartner van Jutta Leerdam, drie dagen lang ongetwijfeld de nodige aandacht trekken.

Door de aanwezigheid van de Amerikaanse profbokser en influencer zal de start van het schaatsseizoen waarschijnlijk door meer mensen dan ooit worden bekeken. Paul heeft op Instagram liefst 24 miljoen volgers en deelt een groot deel van zijn leven op social media. In het Heerenveense ijspaleis verwachten ze geen massale toestroom van jonge fans van de YouTube-grootheid. ,,Hij is hier de hele zomer al", aldus Thialf-directeur Minne Dolstra. ,,Hij is dus eigenlijk kind aan huis."

Ook Jac Orie, de coach van Leerdam, maakt zich niet zo druk om het Jake Paul-circus dat Thialf aandoet. ,,Ik kijk alleen maar bij Jutta hoe het met de belastbaarheid is. En hoe ze in het proces staat. Als dat goed is, heb ik over de rest niets te zeggen", aldus Orie. ,,Die Jake Paul is hartstikke respectvol en in mijn ogen een hele rustige jongen. Ik heb hem al een paar keer ontmoet en met hem gesproken. Hij wil weleens komen kijken bij onze krachttrainingen. Dat vindt hij interessant. Dan blijft hij een beetje langs de kant staan. Het is een sportjongen natuurlijk. Maar over schaatsinhoudelijke zaken hebben we het verder niet gehad."

Pauls liefje Leerdam doet vandaag mee aan de 1500 meter en is later in het weekeinde ook van de partij op de 500 meter (zaterdag) en haar favoriete 1000 meter (zondag).

De Nederlandse schaatsfans zullen zich in de handen hebben gewreven na het zien van de loting op de 5000 meter voor mannen. Roest en Bergsma treffen elkaar vandaag in de laatste rit in een rechtstreeks duel. Vorig jaar leverde dit affiche tijdens het het zogenoemde WCKT, het World Cup Kwalificatietoernooi, een prachtig gevecht op. Het was uiteindelijk Roest die na een spektakelstuk zijn concurrent met twee tienden verschil klopte (6.11,71 om 6.11,91).

Wie puur op de feiten van het afgelopen weekeinde afgaat, kan weinig goeds voorspellen voor Bergsma. De ervaren Fries (37) haakte zaterdag bij de eerste de beste marathon van het seizoen - in Groningen - met nog zo'n vijftig ronden te rijden al af. Dat was hem nog nooit gebeurd, marathonschaatsen is bovendien zijn favoriete onderdeel van deze wintersport. Is hij conditioneel toch nog niet op het gewenste niveau, ondanks alle voorbereidingen in de afgelopen lange en hete zomer? ,,Ik begrijp de vraag", lachte Bergsma donderdagochtend in Thialf de zorgen weg, ,,maar ik heb in Groningen gewoon een tactische fout gemaakt, waardoor ik er vroegtijdig af moest. Het had niets te maken met mijn conditie. Ik denk dat ik er goed voor sta."

Bergsma wist daags voor de start van het WCKT nog niet zeker of hij zich zaterdagavond ook meldt in Utrecht voor de tweede marathon van dit seizoen. Om 17.30 uur staat in Thialf de massastart bij de mannen geprogrammeerd, de slijtageslag over 125 ronden op de Vechtsebanen - op een uur rijden van Heerenveen - begint om 20.15 uur. ,,Maar ik denk niet dat ik dat ga combineren, hoor", aldus Bergsma, die met Roest, Beau Snellink en Marcel Bosker het rijtje met favorieten vormt op de eerste afstand van het WCKT.

Op elke individuele afstand zijn er voor de Nederlandse schaatsers vijf startbewijzen voor de eerste vier World Cups van dit seizoen te verdienen. Mocht een uitgesproken favoriet door een val of diskwalificatie niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan die door de selectiecommissie van de schaatsbond (KNSB) alsnog worden aangewezen. Zoiets overkwam Kjeld Nuis vorig jaar. Voor de teamonderdelen, zoals de massastart en de ploegenachtervolging, is de stem van bondscoach Rintje Ritsma bepalend.

Over Nuis gesproken. De 33-jarige troef van Reggeborgh kende allesbehalve een vlekkeloze voorbereiding. De drievoudig olympisch kampioen werd afgelopen week geveld door de griep en vreesde even dat er weer een streep moest door zijn kwalificatietoernooi. Vorig jaar moest hij zich helemaal afmelden, nadat hij een dag van tevoren een liesblessure had opgelopen. Inmiddels heeft Nuis weer op het ijs gestaan, maar de 500 meter die vandaag op de openingsdag op het programma staat, komt nog te vroeg.

Zaterdag en zondag hoopt hij wel aan de start van de 1000 en 1500 meter te verschijnen.

Race tegen klok voor Kjeld Nuis

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Meer isolatiemogelijkheden voor mensen met een smalle beurs in Lochem**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 04:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 450 words

**Byline:** Niek Verhoeven

**Body**

Voor inwoners van Lochem met een hoge energierekening maar een beperkte bankrekening, schiet de gemeente nu te hulp. Met een extra subsidieregeling krijgt deze groep nog meer mogelijkheden om het huis beter te isoleren en daarmee de kosten te drukken.

Het beter isoleren van een oud huis moet nóg aantrekkelijker worden, daarom trekt de gemeente Lochem nu de portemonnee voor een extra subsidie voor energiebesparende maatregelen. In de begroting 400.000 euro gereserveerd voor inwoners die een inkomen hebben lager dan 130 procent van het sociaal minimum. Dat zijn mensen die ook recht hebben op energietoeslag.

De subsidie is bedoeld om alle matig of slecht geïsoleerde huizen energiezuiniger te maken, bijvoorbeeld met vloer- of dakisolatie of met het aanbrengen van dubbel glas. ,,Het is belangrijk dat we mensen die te maken hebben met energiearmoede, helpen met maatregelen die structureel bijdragen aan een lagere energierekening’’, zegt woordvoerder Manon Kummer namens de gemeente Lochem.

Initiatief vanuit politiek

Het budget dat voor dit doel wordt vrijgemaakt, is een initiatief van de PvdA-fractie met steun van verschillende andere partijen. Zij stellen dat de gemeente ‘snel actie moet ondernemen vanuit sociaal oogpunt en vanuit duurzaamheidsperspectief.’

En grote stap wordt hiermee gezet. Het gaat om een bedrag dat kan oplopen tot maximaal 2.500 euro per woning en die subsidie mag gecombineerd worden met andere subsidies.

We kunnen niet aangeven hoe groot de doelgroep exact is

Maar niet iedereen binnen Lochem maakt hier aanspraak op. Zo is deze subsidie voor woningeigenaren die daadwerkelijk in hun eigen huis wonen. Ook mag de WOZ-waarde van het huis per 1 januari 2022 niet hoger zijn dan 432.000 euro. En de leeftijd van het huis speelt ook een rol: de woning moet vóór 1995 gebouwd zijn.

Om hoeveel huishoudens dit precies gaat, kan Manon Kummer niet zeggen. ,,Wel weten we dat er in Lochem 4.460 woningen zijn die aan de criteria van slecht geïsoleerde woningen van voor 1995 met een WOZ-waarde lager dan 432.000 euro zijn. Deze gegevens mogen we niet koppelen aan inkomensgegevens. Dus we kunnen niet aangeven hoe groot de doelgroep exact is.’’

Ook hulp bij landelijke subsidies

Op die manier wil de gemeente Lochem huiseigenaren met een laag inkomen stimuleren tóch de weg van duurzaamheid te kiezen. Inwoners kunnen daarbij ook hulp krijgen om landelijke subsidies voor woningisolatie aan te vragen.

Maar daarmee houden de mogelijkheden nog niet op, stelt de gemeente. Op de site van Energierekeningonbetaalbaar.nl spoort de gemeente mensen met energiearmoede aan om in actie te komen.

Om uiteindelijk met isolatie de gasrekening omlaag te brengen en daarmee ook de energierekening.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Europees Parlement verwerpt plan voor 'te foutgevoelige' anti-kinderpornowet**

de Volkskrant

27 oktober 2023 vrijdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Ten Eerste; Blz. 10

**Length:** 471 words

**Byline:** FRANK RENSEN

**Highlight:** Na eerdere kritiek van privacyexperts verzet nu ook het Europees Parlement zich tegen een omstreden anti-kinderpornowet. Donderdag kwam het met een alternatief, dat online misbruik moet aanpakken zonder daarbij Europeanen te controleren op hun apparaten.

**Body**

Het oorspronkelijke wetsvoorstel, dat werd ingediend door de Zweedse Eurocommissaris Ylva Johansson, moest een krachtig nieuw wapen worden in de strijd tegen de verspreiding van kinderporno. Nu kunnen kwaadwillenden dat via zogeheten end-to-endversleuteling op chatapps nog onopgemerkt naar elkaar sturen.

Johansson wilde met een nieuwe wet software op telefoons van Europeanen installeren die via kunstmatige intelligentie automatisch detecteert wat voor (beeld)berichten mensen sturen, en of er sprake is van kindermisbruik. Verdacht materiaal zou daarbij in een database van Europol belanden.

Privacy-experts, het Meldpunt Kinderporno en een Kamermeerderheid noemden eerder het voorstel disproportioneel, het Europees Parlement vindt dat nu ook. Een van de grote bezwaren: de scanning-software maakt onvermijdelijk fouten. Europeanen die bijvoorbeeld een onschuldige foto aan een familielid versturen, zoals van hun kleuter in bad, zouden hierdoor onterecht aangemerkt kunnen worden als een verspreider van zogeheten Child Sexual Abuse Material (CSAM).

**Tegenvoorstel**

Toch vindt het Parlement dat er wel degelijk extra maatregelen nodig zijn tegen de verspreiding van kinderporno. 'Het internet is nu onveilig. Het is alsof we kinderen zonder begeleiding achterlaten in een drukke stad', zegt Europarlementariër Paul Tang (PvdA).

Daarom presenteerde het Europees Parlement donderdag een tegenvoorstel dat kinderen moet beschermen zonder de versleuteling van chatverkeer te omzeilen. Het nieuwe voorstel verplicht onlineplatforms en techbedrijven preventieve maatregelen te treffen om kindermisbruik te voorkomen. Het gaat onder meer om een onlineverplichting voor techbedrijven om de leeftijd van gebruikers te verifiëren, bijvoorbeeld met hun DigiD.

'We hebben het voorstel, met het encryptiebedreigende scannen, in de prullenbak gegooid', zegt Tang, de enige Nederlandse onderhandelaar.

In het tegenvoorstel van het Europees Parlement moeten socialemediaprofielen van kinderen, op bijvoorbeeld Instagram en YouTube Kids, standaard op 'privé' staan. Hierdoor kunnen onbekenden niet zomaar kinderen benaderen of screenshots van hun profiel maken. Ten slotte wil het Parlement onlineplatforms verplichten een knop op hun platform te zetten, die identiek is op alle apps, waarmee kinderen onveilige situaties kunnen melden aan een Europese waakhond.

**Unaniem besluit**

Alleen wanneer opsporingsdiensten kunnen bewijzen dat mensen zich schuldig maken aan kindermisbruik, mag een rechter een scan aanvragen die berichten en gebruikersgegevens van de groepsdeelnemers verzamelt. Dit mag uitsluitend op niet-versleutelde diensten zoals Telegram, dus niet op WhatsApp of Signal.

In december beginnen de volgende onderhandelingen, tussen het Parlement en de Europese Raad van Ministers van Justitie.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 10

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Zeewolde bouwt 600 meter lang kunstwerk van minimalist Richard Serra opnieuw**

NRC.nl

oktober 27, 2023 12:52 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 690 words

**Byline:** Hester van Santen

**Highlight:** Kunstwerk ‘Sea Level’, twee betonnen muren van Richard Serra (1938) in Flevoland, is in slechte staat. Het wordt niet gerestaureerd, maar herbouwd.

**Body**

Twee 200 meter lange muren van „waterkoud beton”, het landschapskunstwerk *Sea Level* dat de Amerikaanse kunstenaar Richard Serra in 1996 aanlegde in Flevoland, wordt opnieuw opgebouwd. Dat plan maakte het gemeentebestuur van Zeewolde donderdag bekend.

*Sea Level* , dat in een woonwijk in Zeewolde ligt, is een van de tien landschapskunstwerken die de afgelopen decennia in de provincie zijn aangelegd. Het verbeeldt de ligging van Flevoland onder zeeniveau, met twee muren die in elkaars verlengde liggen over een afstand van 600 meter. Rijkswaterstaat gaf het werk cadeau na de aanleg van Zeewolde.

De herbouw van het kunstwerk kost naar schatting 1 miljoen euro. Serra heeft toegezegd de kosten grotendeels zelf te betalen. De provincie Flevoland had al 175.000 euro beschikbaar gesteld voor herstel van het werk.

De gemeente Zeewolde is blij met de geste van Richard Serra, vertelt wethouder Erik van de Beld (Cultuur, ChristenUnie). „Serra is inmiddels wereldberoemd. Als we nu een dergelijk kunstwerk van hem zouden neerzetten, zou het 10 miljoen euro kosten.”

**Grijze verf**

Dat *Sea Level* in slechte staat verkeert, was al jaren duidelijk. De grootste boosdoener is de grijze verf waarmee de gemeente het kunstwerk in 2011, met toestemming van Serra, had beschilderd om het te beschermen. „Die verflaag ging spontaan barsten”, vertelt curator Martine van Kampen van stichting Land Art Flevoland, „en dan kwamen er stukjes beton mee”. Ook was er na het verwijderen van graffiti kleurverschil ontstaan.

De stichting, die de landschapskunstwerken in de provincie toegankelijk maakt, had liever gezien dat *Sea Level* bescheiden gerestaureerd zou worden. Na onderzoek, onder meer door betonspecialisten, adviseerde Land Art Flevoland om alleen de verf van *Sea Level* af te halen, beschadigingen van het beton te herstellen, en een anti-graffiti-coating aan te brengen.

Van Kampen: „Beton veroudert, dat mag je best zien. En over dertig jaar zit je weer met dezelfde problemen.” Ook woog de stichting mee dat betonbouw veel CO2-uitstoot veroorzaakt. Een duurdere en ingrijpendere restauratie, waarbij het kunstwerk een nieuw laagje beton zou krijgen, was ook een optie.

**Intellectueel eigendom**

Kunstenaar Richard Serra (1938) verzette zich echter tegen restauratie, omdat hij hecht aan het originele, donker glanzende uiterlijk van het beton. Hij zegde toe het geld bijeen te brengen voor herbouw, en voor de onderhoudskosten voor de komende twintig jaar.

Wethouder Van de Beld: „Zeker als we een nieuwe coating zouden aanbrengen, zouden we Serra’s intellectuele eigendom aantasten. We wilden niet in een juridische procedure terechtkomen.” Van Kampen zegt de keuze van de gemeente te begrijpen. „We zijn hoe dan ook blij dat *Sea Level* er straks weer mooi uitziet.”

*Sea Level* is een van de grootste kunstwerken van Richard Serra, en een van de weinige die hij in beton uitvoerde. Hij is vooral bekend om minimalistische, monumentale sculpturen van cortenstaal, zoals *Open Ended* in Museum Voorlinden.

**Floriade**

De subsidie van de provincie voor *Sea Level* , die nog formeel verstrekt moet worden, komt uit een pot van 500.000 euro die Flevoland in 2021 opzij zette voor grondig herstel van vier van de oudste landschapskunstwerken. Doel was om ze te renoveren vóór de Floriade in Almere in 2022. Sindsdien zijn *De Groene Kathedraal* (Marinus Boezem, 1996) en *Observatorium* (Robert Morris, 1977) aangepakt.

*Sea Level* en *Aardzee* (Piet Slegers, 1982) moeten nog. *Aardzee* is een golvend terrein van vijf hectare in het vlakke akkerland bij Zeewolde. Het oorspronkelijke herstelplan was door de gestegen bouwkosten te duur geworden en is nu aangepast. Dat kunstwerk wordt komend jaar hersteld, net zoals *Sea Level* .

Inmiddels is nog een vijfde landschapskunstwerk in Flevoland in verval geraakt. *Pier+Horizon* (Paul de Kort, 2016) is een lange houten loopplank in het water bij de Noordoostpolder, oorspronkelijk met drijvende matten eromheen. De vlonderplanken sloegen echter bij storm zo vaak los, dat de gemeente Noordoostpolder is opgehouden ze te herstellen. Kunstenaar De Kort werkt aan een alternatief ontwerp, waarvoor Land Art Flevoland financiering wil zoeken.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Zo snel als de stokrozen zich verspreidden, zo langzaam deden de stokroossnuitkevers dat**

Trouw.nl

27 oktober 2023 vrijdag 11:07 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 336 words

**Byline:** Koos Dijksterhuis

**Body**

Van een stel uitgebloeide stokrozen in een tuin ritste ik de zaadbollen, om thuis uit te zaaien. De platte ronde stokrooszaden zitten in een krans in zo’n zaaddoos. Daar vallen ze gemakkelijk uit. Ik hield ze in mijn hand toen ik ermee naar huis liep. Weldra bewoog er een piepklein kevertje met een lange neus over mijn hand. En nog een.

Ah, die had ik eerder gezien. De kevertjes zijn een millimeter breed en drie millimeter lang, afgezien van hun vier millimeter lange snuit. De vrouwtjes althans. Mannetjes trekken niet zo’n lange neus. Het zijn stokroossnuitkevers. Thuis legde ik de oogst op de tuintafel. Die is wit en dus waren de kevertjes goed zichtbaar. Er kropen er steeds meer tevoorschijn. Overleefden de zaden die inwonende zuigsnufferds wel? Had ik het paard van Troje binnengehaald? Na jarenlang vergeefs zaaien, heb ik eindelijk één stokroos tussen de terrasstenen, en die wil ik niet trakteren op parasieten.

Maar dat valt mee, blijkens informatie op onder andere Wikipedia. Stokroossnuitkevers leven van stokroosbloemen, -bladeren en -zaden, waarin de stokroossnuitkeverlarfjes zich verschansen en opgroeien. De planten gaan daar niet dood van.

Onopgemerkt gebleven

Stokrozen zijn in de zestiende eeuw als sierbloemen uit Zuidoost- naar Noordwest-Europa gehaald. Ze werden en zijn nog steeds populair en bloeien talrijk in heel Europa, waarbij ze een opmerkelijke voorkeur voor kieren tussen stenen en tegels vertonen. Zo snel als de stokrozen zich verspreidden, zo langzaam deden de stokroossnuitkevers dat. In Nederland dook de eerste in 1993 op, in Vlaanderen pas in 2003. Ik denk dat ze er al jaren eerder waren, maar over het hoofd gezien of negeerd werden.

Nu zijn ze in ieder geval in groten getale aanwezig. Er zijn waarschijnlijk geen stokrozen zonder stokroossnuitkevers meer. Behalve dan mijn ene exemplaar. Waar de pinokkiokevertjes nu dan ook wel zullen inkwartieren.

Drie keer per week schrijft bioloog Koos Dijksterhuis over iets wat groeit of bloeit. Lees hier zijn eerdere Natuurdagboeken.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Nee, urinezeep ruikt echt niet naar plas**

Het Parool

27 oktober 2023 vrijdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** PS Vrijdag; Blz. 27

**Length:** 282 words

**Byline:** VERENA VERHOEVEN

**Highlight:** De cursus pottenbakken al afgerond? Kunstenaar Arthur Guilleminot (31) geeft zondag een workshop zeep maken van je eigen urine.

**Body**

Aldus

**Waarom zou ik in hemelsnaam zeep willen van mijn eigen urine?**

"Het is de sociale norm om urine walgelijk te vinden. Ik probeer mensen daar opnieuw over te laten nadenken. Voor een stad als Amsterdam is afval een grote uitdaging. Wat als we het "vieze" afval kunnen veranderen in schoonmaakproducten? Zo verminderen we afval op een manier dat mensen er zelf profijt van hebben. Elke keer als we urine doorspoelen, gebruiken we liters drinkwater, terwijl je dus ook zeep van die urine kunt maken."

**Ik weet niet of de geur aan mijn passievrucht-douchegel kan tippen.**

"Je ruikt op geen enkele manier urine terug in de "piss soap". We voegen ook gebruikte olie van snackbars toe aan de zeep. Die meng ik met de sinaasappelschillen van het afval uit supermarktsapmachines, zodat de sterke frituurlucht verdwijnt. Het resultaat ruikt naar neutrale zeep."

**Zorgt de urine voor ongemak bij deelnemers?**

"Een component van de workshop is natuurlijk humor. Mensen zijn niet gewend om met hun eigen urine te dealen. Alleen al het verzamelen en vervoeren ervan zorgt voor hilariteit. Tijdens de workshop gaan we ook daarover in gesprek. Langzaamaan trekken we het taboe dat we hebben opgebouwd naar beneden."

**Is dit een kunstproject of hoopt u dat Amsterdammers zich echt met piss soap gaan wassen?**

"Ik zou het geweldig vinden als mensen thuis piss soap gebruiken en maken, dat doe ik zelf ook. Maar ik denk niet dat het echt tegen cosmetische zepen op kan. Belangrijker is dat ik mensen laat nadenken over wat er allemaal nog meer mogelijk is met afval."

**De Piss Soap Workshop is zondag 29 oktober te volgen bij Mediamatic. Deelname vanaf 40 euro. foto Willem Velthoven**

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 27

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Kai Merckx schuift wekelijks aan naast Mattie Valk in ochtendshow Qmusic**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 07:36 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 292 words

**Byline:** Showredactie

**Body**

Kai Merckx is vanaf volgende week vrijdag wekelijks te horen naast Mattie Valk in de ochtendshow van Qmusic. De dj kondigde onlangs aan over te stappen naar radiozender JOE om daar de middagshow te gaan maken, maar op deze manier blijft hij óók te horen op zusterzender Qmusic.

Marieke Elsinga, die haar werk bij Qmusic combineert met televisiewerk voor RTL, is vier dagen te horen in de ochtendshow. Haar vrije dag verplaatst met de komst van Kai van de woensdag naar de vrijdag. Kai is vanaf het nieuwe jaar van maandag tot en met donderdag te horen op JOE en dus op vrijdagochtend bij Qmusic. De vrijdagavondshow Kai, Tom & Bram is vanavond voor het laatst. Dat programma gaat verder als een duo-show met Tom van der Weerd & Bram Krikke.

Mattie Valk vertelt: ,,Als ik een favoriete radiocollega mag noemen naast Marieke, dan is het wel Kai. Daarnaast is het ook een ontzettende goede radiomaker en ik heb hier veel veel zin in omdat ik denk dat...” Merckx maakt vervolgens de zin af: ,,...wij elkaar enorm aanvullen. Ik vind het leuk dat ik op deze manier ook nog een beetje bij Qmusic te horen blijf en een grote eer dat ik op vrijdag de stoel van Marieke mag warmhouden.”

Mediaprijs

In april 2014 werd Kai Merckx als winnaar uitgeroepen van het Q-college, het interne opleidingstraject van de zender. Hierna begon hij met radiomaken in de nacht, maar kreeg hij al snel een tijdslot in de doordeweekse programmering. Sinds 2016 is hij de vaste vervanger van de ochtendshow Mattie & Marieke. Ook ontving hij vorig jaar de AD Mediaprijs voor ‘meest ondergewaardeerde radiomaker van Nederland’.

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

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

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Met twee oorlogen moeten de VS nu flink meer wapens maken**

Trouw

27 oktober 2023 vrijdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Vandaag; Blz. 4

**Length:** 764 words

**Byline:** BAS DEN HOND

**Body**

Opluchting in het Witte Huis: het Huis van Afgevaardigden kan na de verkiezing van een nieuwe voorzitter eindelijk president Joe Bidens verzoek behandelen om voor 106 miljard dollar wapens te sturen naar Israël, Oekraïne en Taiwan. Maar hebben de Verenigde Staten wel genoeg raketten en granaten?

De komende maanden lukt het wel, zegt kolonel b.d. Mark Cancian, expert op dat gebied bij de denktank Center for Strategic and International Studies. Na een carrière bij de mariniers was hij met dat soort onderwerpen belast op het ministerie van defensie en daarna in het Witte Huis.

"Israël heeft op korte termijn twee dingen nodig. Het eerste: raketten voor de Iron Dome. Oekraïne gebruikt dat luchtverdedigingssysteem niet. Het tweede: precisiebommen. De luchtmacht van Oekraïne is klein en ze hebben te maken met een stevige luchtafweer, dus die werpen niet veel bommen af. Wat me wel verbaasde, is dat de VS ook 155 mm-granaten naar Israël sturen. Ik dacht dat ze daar hun eigen voorraden van hadden, genoeg voor minstens een paar weken. En dat is belangrijk, want de voorraden in de VS zijn enorm geslonken, dus elk projectiel dat we naar Israël sturen, gaat niet naar Oekraïne."

De laatste keer dat de VS in zo'n positie verkeerden, was volgens Cancian tijdens de oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea (1950-1953). "De Vietnam-oorlog escaleerde in een periode van jaren, dus er was tijd om te investeren in industriële capaciteit. Korea gebeurde ineens. Dat was de laatste keer dat we ernstige tekorten hadden. De Defensie-productiewet was een van de gevolgen ervan."

Die wet moet in oorlogstijd de fabricage van wapens versnellen. Maar ze is volgens Cancian enigszins uit de tijd. "Die regelt dat defensieproductie prioriteit krijgt over civiele productie in fabrieken die dat combineren. Maar nu worden militaire systemen voornamelijk gemaakt in fabrieken die alleen dat doen."

En dus dreigt op termijn wel degelijk de uitputting van sommige voorraden. Cancian: "Neem bijvoorbeeld de Javelin anti-tankraketten. De VS hebben ongeveer 40 procent van hun voorraad naar Oekraïne gestuurd. Dat was nog net waar de militaire planners mee konden leven, met het oog op andere mogelijke oorlogen, bijvoorbeeld met Noord-Korea. De productie wordt ondertussen opgevoerd, van duizend per jaar naar tweeduizend, misschien wordt het wel vierduizend. Alles wat we nu maken, gaat naar Oekraïne. Uiteindelijk zullen we de voorraden weer aanvullen, maar dat kost tijd."

Als oplossing op korte termijn zouden de VS de schattingen van de eigen behoefte omlaag kunnen brengen. "Een oorlog met Rusland, met name rond de Baltische staten, is een van de conflicten waarop de VS voorbereid willen zijn. Ze kunnen beslissen dat ze daarvoor nu minder wapens nodig hebben omdat Rusland verzwakt is. De president zou het bevel kunnen geven meer risico te accepteren, maar ik denk niet dat de krijgsmacht daar blij mee zal zijn."

Op langere termijn zullen de Amerikaanse defensie-industrie en het ministerie van defensie zich moeten aanpassen aan de last die de VS nu op zich nemen. "Door grotere voorraden. En de industrie moet de productie op korte termijn op kunnen schroeven. Dat kost geld. Maar het ministerie van defensie is die kant op aan het gaan. Ze mogen van het Congres nu ook meerjarencontracten afsluiten voor munitie, net zoals al mocht voor vliegtuigen en schepen. Dat was een zorg van de defensie-industrie: dan breiden ze hun capaciteit uit en als de oorlogen voorbij zijn, zegt het ministerie alle contracten weer op en dan zitten ze met hun extra grote fabrieken."

Tot het gewenste productieniveau bereikt is, kan het krap worden op het slagveld. "Voor de oorlog in Oekraïne produceerden we aan 155 mm-projectielen zo'n achtduizend per maand, het aantal dat de VS verbruiken bij oefeningen", zegt Cancian. "Ik denk dat we nu op 28.000 per maand zitten. Maar de Oekraïners verschieten er tussen de 180.000 en 240.000 per maand."

Als de oorlog met Rusland lang genoeg duurt, zullen de Oekraïners zich dus moeten gaan inhouden. Al betekent dat niet dat de situatie dan acuut verslechtert. Cancian: "Neem 'verstorend vuur', waarbij je 's nachts schiet op een kruispunt of op een andere plaats waar de Russen actief zouden kunnen zijn. Zelfs als je ze niet ziet, los je elk uur een paar schoten. Dat kost veel munitie. Als die schaars is, doe je dat maar niet. Pas als je alleen toekomt aan doelen met de hoogste prioriteit, heb je een echt operationeel probleem."

'De oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea was de laatste keer dat we ernstige tekorten hadden'

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 4

**Graphic**

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken bezocht in september Oekraïense grenstroepen in de regio Kyiv. foto anp/afp De wapenvoorraden van de VS zijn enorm geslonken. Alles wat nu naar Israël wordt gestuurd, gaat niet naar Oekraïne. 'Voorraden aanvullen kost tijd.'

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Tijdelijke Ajaxcoach Maduro wil niet spreken van een kansloze nederlaag: ‘Overklast is een groot woord’**

Het Parool.nl

27 oktober 2023 vrijdag 05:30 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 307 words

**Byline:** ANP

**Body**

Hedwiges Maduro hield ‘een zuur gevoel’ over aan het 2-0-verlies van Ajax in de Europa League tegen Brighton & Hove Albion. De tijdelijke opvolger van de vertrokken Maurice Steijn vond de nederlaag terecht, maar zag wel aanknopingspunten.

“We hebben wel teamdiscipline getoond,” reageerde Maduro bij Veronica. “We wisten dat Brighton heel goed was aan de bal, we zakten wat meer in en hebben geloerd op de omschakeling. Alleen, aan de bal waren we te slordig om eruit te kunnen komen. Ik denk dat de ruimtes veel compacter waren, maar we speelden tegen een ploeg die er alsnog heel goed doorheen kon voetballen.”

Van een kansloze nederlaag wilde Maduro niet spreken. “Of we zijn overklast? ‘Overklast’ is een groot woord, maar Brighton is gewoon heel goed aan de bal. Wij hebben ook momenten gehad om vooruit te spelen, maar dan spelen we toch achteruit. Na rust ging dat beter. Het heeft ook met vertrouwen te maken. Of ik zondag tegen PSV op de bank zit? Ik weet nog niks, focus me gewoon op PSV en dan hoor ik het wel.”

‘Steijn niet afvallen’

Brian Brobbey zag dat Ajax aanvallend weinig bracht, al stond het verdedigend wat beter. “Het was een hele lastige wedstrijd, maar je moet ook realistisch zijn. Brighton is een van de best voetballende ploegen van het moment. We hebben het lang volgehouden, maar het was niet goed genoeg,” zei Brobbey.

Brobbey hield zich op de vlakte over het vertrek van trainer Maurice Steijn en zijn tijdelijke opvolger Hedwiges Maduro. “Op basis van de resultaten valt zijn vertrek te begrijpen. Of ik verschil merk nu met Maduro? Dat kan je nu nog niet zeggen.”

Middenvelder Kenneth Taylor voegde daaraan toe: “Ik heb goed samengewerkt met Steijn en ik ga hem niet afvallen. Brighton is een goed team, maar de teleurstelling overheerst. Als ik naar mezelf kijk, dan moet ik meer brengen. Vandaag heb ik alles gegeven.”

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**‘Als grote namen wegvallen, kunnen we onze eigen bestsellers maken’**

De Volkskrant.nl

27 oktober 2023 vrijdag 10:23 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 516 words

**Byline:** Emilia Menkveld

**Body**

Natuurlijk heb je bestsellers nodig, zegt Fons Plukker van boekhandel Maximus in Rotterdam. Maar als een boek waarvan veel werd verwacht wordt geschrapt, biedt dat mogelijkheden.

Deze week werd bekend dat de nieuwe roman van Lucas Rijneveld is geschrapt. Is dat een domper voor jullie?

‘Dit was wel een van de toppers waarvan we veel hadden verwacht. De nieuwe Murat Isik is ook doorgeschoven, naar februari, en dit boek is nu helemaal van de baan, terwijl alles erop wees dat het wél zou komen. Ik geloof zelfs dat de posters en ander promotiemateriaal al klaarlagen.

‘Voor de uitgever Atlas Contact, die het toch al moeilijk heeft, is het een drama. Misschien wel meer dan voor de boekhandel. Ikzelf zie ook de positieve kant. Natuurlijk heb je bestsellers nodig om minder goed verkopende boeken te financieren, maar er is aanbod genoeg. En als er grote namen wegvallen, is er voor ons meer ruimte om andere boeken naar voren te schuiven, om onze eigen bestsellers te maken.’

In jullie toptien staan twee bekende schrijvers bovenaan.

‘Adriaan van Dis en Tommy Wieringa doen het allebei heel goed, ondanks de wisselende recensies. Daar hoeven wij verder weinig moeite voor te doen. Over Wieringa’s Nirwana zijn mensen enthousiast, Van Dis verkoopt echt op naam.’

Sinterklaas komt ook al binnen op nr. 3.

‘Ja, maar Charlotte Dematons heeft laten weten dat ze haar prentenboek niet gaat laten bijdrukken; ze zet een stop op de oplage van 50 duizend exemplaren. Heel jammer vind ik dat. Dat kan ze doen omdat ze haar boeken zelf uitgeeft, zij is de baas. Haar boek heeft zoveel potentie, die oplage is gewoon te klein. De vorige uitgave is jaren geleden verschenen en wij kunnen er veel meer van kwijt, maar je ziet nu al dat het lang niet meer overal te krijgen is.’

Wat is jullie tip van de week?

‘Halfbaard van Charles Lewinsky, de schrijver van Het lot van de familie Meijer. Zijn nieuwe roman speelt in de 14de eeuw en gaat over een man, Halfbaard, die een 13-jarige jongen helpt volwassen te worden, leert omgaan met de mooie en moeilijke dingen in het leven. Het is zo knap hoe Lewinsky die wereld beschrijft, hoe hij je door het boek heen trekt. Wat een verteller!’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Maximus in Rotterdam:

1. Tommy Wieringa: Nirwana; De Bezige Bij

2. Adriaan van Dis: Naar zachtheid en een warm omhelzen; Atlas Contact

3. Charlotte Dematons: Sinterklaas; Uitgeverij Dematons

4. Margaret Kennedy: Picknick bij maanlicht; Atlas Contact

5. Abdulrazak Gurnah: Hiernamaals; Meulenhoff

6. Francine Oomen: Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel?; Volt

7. Peter van Uhm: Notities van een generaal; Atlas Contact

8. Sacha Bronwasser: Luister; Ambo Anthos

9. Flip Maarschalkerweerd: De achterblijvers; Balans

10. Vincent Zabus: De wereld van Sofie, deel 2; Scratchbooks

De Volkskrant Boekenraad bestaat uit:Boekhandel Maximus, Rotterdam;Boekhandel Jacques Baas, Driebergen;Dekker v.d. Vegt boekverkopers, Nijmegen;Kinderboekwinkel de Toverlantaarn, Leeuwarden;Boekhandel Malpertuis, Genk (België);Mayflower Bookshop, Leiden; Boekhandel Broekhuis, Almelo;Van der Meulen’s Boekhandel, Alkmaar.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Er is alle reden toe, maar duurzaamheid is geen groot thema in het topschaatsen**

Trouw.nl

27 oktober 2023 vrijdag 08:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1386 words

**Byline:** Kick Hommes

**Body**

IJs wordt schaars, banen verslinden energie maar duurzaamheid is nog altijd geen thema bij de topploegen in het schaatsen. Ook bij de start het seizoen, dit weekend in Thialf, draait het vooral om winnen.

Zoals vanouds beginnen de topschaatsers dit weekend in Thialf vol verwachting en goede moed aan hun schaatsseizoen. Tegelijkertijd staat als gevolg van klimaatverandering de ondergrond waar zij op sporten onder druk. IJs wordt schaars, zeker natuurijs. Maar de Nederlandse schaatstopsport is amper structureel met duurzaamheid bezig, zo blijkt uit een rondgang langs de grote profteams.

Team Novus (met internationale schaatsers) is er nog het meest mee bezig. De ploeg laat teamleden zoveel mogelijk in de eigen omgeving trainen en er wordt vooraf nagedacht wie van de staf er bij een trainingskamp móet zijn. Ook staat het hoofdkantoor vol tweedehands spullen. Maar binnen Team Jumbo-Visma en Team Iko geen strategie rond duurzaamheid. Reggeborgh heeft alleen een aanpassing gedaan in het wagenpark: alle sporters rijden nu hybride, en die worden eerdaags vervangen door volledig elektrische auto’s. Team Zaanlander laat via trainer Jillert Anema weten niet deel te willen nemen aan interviews die ‘niet specifiek over schaatsprestaties gaan’.

‘Dan kies je voor de makkelijke en gewenste vlucht’

De hoofdreden is bij alle teams dezelfde: in de compromisloze topsportwereld gaat het om het winnen van goud en het vinden van honderdsten van seconden, en daar worden alle keuzes op afgestemd. Zoals Henk Schra zegt, teammanager van Reggeborgh. “We willen op het juiste moment trainen, het beste programma samenstellen. Alles moet kloppen. Dus reis je ver, dan kies je voor de makkelijke en gewenste vlucht.”

Maar dat de schaatsteams zich helemaal niet bezighouden met duurzaamheid, is toch opvallend. IJs, en zeker natuurijs, komt steeds minder voor. Begin oktober berekende het KNMI dat als de temperatuur op aarde toeneemt met 2 graden Celsius, in 2100 het aantal ijsdagen in Noord-Nederland (de gunstigste plek in het land) zal zijn afgenomen van 9,2 per jaar nu naar 0,4. De laatste Elfstedentocht dateert van 1997. En tegelijkertijd nemen de kosten van kunstijs toe. Door hoge energieprijzen kwamen afgelopen jaar veel ijsbanen onder druk te staan.

Zonder ijsbanen geen topsporters, is de gedachte

Schaatsbond KNSB laat weten geen duurzaamheidsstrategie te hebben als het gaat om topsport. De bond zet in op het energiezuinig maken van ijsbanen door het land. Zonder ijsbanen immers geen topsporters, is de gedachte. Maar zou er vanuit de topsport niet het goede voorbeeld moeten worden gegeven? Jurre Trouw, manager sportparticipatie met duurzaamheidportefeuille: “Uiteindelijk vraagt de huidige maatschappij dat we verder moeten kijken dan vandaag of morgen. Op welke manier, dat moet uiteindelijk iedereen voor zichzelf bepalen.”

Iedereen is het er wel over eens dat schaatsen niet de meest milieuvriendelijke sport is. Men hoort de kritiek, zeker als er zomerijs ligt in Thialf en de airco staat te blazen terwijl het buiten dertig graden is. Schra leest alle boze reacties die dan binnenkomen. “Maar dat is dan maar zo. We hebben dat ijs immers nodig voor onze prestaties.” En Jumbo-Visma-persman Robert Prins: “Wij doen datgene wat voor ons werkt, om goud te winnen”.

Dit wereldbekerseizoen vliegen de schaatsers naar Japan en China (“We gaan er niet met de Transsiberië Express naartoe”), naar Noorwegen en Polen, en voor een lang blok van waarschijnlijk een maand naar Salt Lake City in Amerika en het Canadese tweeluik Quebec en Calgary (WK afstanden). De KNSB compenseert de vluchten niet. Schra: “Aan het vliegtuig kunnen wij niks doen. Aan de auto’s wel.”

Individuele schaatsers verduurzamen overigens wel hun huis (zie kader). En Martin ten Hove, aan het hoofd van Team Iko van onder anderenJoy Beune en Esmee Visser, verontschuldigt zich bijna als hij al pratend tot de conclusie komt dat er weinig actie wordt ondernomen. “Want ik zie ook in mijn privéleven dat het een belangrijk thema is.”

Schaatser als uithangbord van een milieucampagne?

Verduurzaming bij Team Iko zit in kleine dingen. Ten Hove: “Vanuit de KNSB is gevraagd om niet elk jaar voor een nieuw pak te gaan, wat wel de gewoonte is in deze sport. Wij hebben tegen onze schaatsers gezegd: joh, kijk in je kast. Je kan vast nog met een ouder pak door.” Tegelijkertijd is de hoofdsponsor wel leverancier van isolatiemateriaal. Ten Hove: “Vanuit ons team doen we te weinig, maar we zijn wel het uithangbord van een bedrijf dat juist een duurzame lijn heeft.”

Schra ziet niet zo snel een schaatser als uithangbord van een milieucampagne, bij Jumbo-Visma net zomin. De schaatsers gebruiken hun platform wel om in te zetten op vitaliteit en beweging, thema’s die dicht bij de sport liggen. Jumbo-Visma-trainer Jac Orie breekt vooral een lans voor kinderen die te weinig bewegen.

Een paar uur na het interview bericht Ten Hove nog een keer. Hij heeft er nog lang over nagedacht en ziet het belang van duurzaamheid in. “En dit leidt misschien wel tot verandering bij ons.”

Hein Otterspeer: ‘De hoeveelheid uitstoot is natuurlijk grandioos verkeerd’

Hij wil niet sentimenteel doen, maar bij Hein Otterspeer (34) doet het zeer, elke keer als hij bedenkt hoeveel vervuiling er de wereld in wordt gestoten. “Dat is natuurlijk gewoon grandioos verkeerd.”

Otterspeer, die aan zijn veertiende professionele schaatswinter begint, denkt zeker na over het milieu, over duurzaamheid. Thuis probeert hij zoveel te doen als hij kan. “Ik heb mijn huis volledig verduurzaamd, met onder meer een warmtepomp, van het gas af en zonnepanelen. Maar goed, aan de andere kant vlieg ik ook businessclass naar weet ik veel waar.”

Dat laatste moet nu eenmaal, voor zijn werk. Wat hij zelf onder controle heeft, dat pakt hij aan. “Ik probeer mijn teamgenoten erop te wijzen als het moment daar is. Kleine dingen: wil iemand een verpakking weggooien op de fiets? Nee, in je zak meenemen. Daar spreek ik 100 procent mensen op aan.”

“Ik probeer het goed te doen, zodat ik mezelf altijd in de spiegel kan aankijken. Dat geef ik mijn zoon mee. Natuurlijk kun je meer zorg uitdragen. Maar het is soms ook niet aan mij. Er zijn grote mensen in het land of de wereld die het een en ander in handen hebben. En als zij aan goede touwtjes trekken, denk ik dat we echt meters gaan maken.”

Thomas Krol: ‘Schaatsen is maar het topje van de ijsberg’

“Ik denk dat wij als schaatsers niet per se de meest klimaatvoordelige mensen zijn. We reizen natuurlijk heel veel. En dat vind ik ook hartstikke mooi. Als ik stop met schaatsen zal het alleen maar meer worden. Dan word ik piloot”, zegt Thomas Krol (31).

Kan topsport duurzaam zijn? Krol: “Niet helemaal. Natuurlijk kan het altijd iets duurzamer. Ik hoef ook niet uit te leggen dat zomerijs niet heel goedkoop is. Maar ik denk dat we niet moeten vergeten dat sport altijd wel heel gezond is voor mensen. Daar zet ik me voor in. Dat belang moet niet worden onderschat.”

Krol noemt schaatsen ‘het topje van de ijsberg’. “Volgens mij is schaatsen maar een schijntje van de uitstoot, vergeleken met bijvoorbeeld een formule 1-race. Die kalender is ook helemaal niet goed ingedeeld, met vluchten naar Amerika, terug naar Baku en dan Brazilië bijvoorbeeld. Dan kunnen wij natuurlijk wel aangekeken worden, maar ja, ik voel me daar niet per se aangesproken door.”

“Natuurlijk is het goed om te kijken naar duurzame alternatieven. Maar heel eerlijk: er komt nu een cultuurtje dat eigenlijk alles maar verboden moet worden en er niks meer mag. En dat vind ik gewoon heel naar. Daar wordt de wereld niet leuker van.”

Schaatsseizoen 2023-2024

Dit weekend vindt in Thialf het Nederlandse kwalificatietoernooi voor de wereldbekers schaatsen plaats. Daarna vliegen de schaatsers naar Azië, alvorens terug te keren naar Europa voor wereldbekers in Noorwegen en Polen. Eind december zijn de NK afstanden, een week later gevolgd door de EK afstanden in Thialf. De twee grootste toernooien daarna zijn de WK afstanden in Calgary (half februari) en het WK allround en sprint begin maart in Inzell.

Lees ook:

Wintersport heeft veel bedrijven die de sneeuw doen smelten als financiers

Milieuvervuilende bedrijven sponsoren voor miljoenen euro’s ruim honderd evenementen, organisaties en individuele atleten in internationale wintersportcompetities, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Goes stuit op de Zeeuwse connectie bij Halsteren**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 11:58 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 342 words

**Byline:** Jan Dagevos

**Body**

Een dag nadat Hoek en Kloetinge de degens hebben gekruist in de derde divisie staat er ook in de vierde divisie een belangrijk duel op het programma: Goes-Halsteren. Een wedstrijd die misschien ook wel aan te duiden is als een derby. ,,Nou, daar ligt Halsteren net iets te ver voor weg, naar mijn gevoel’’, zegt Goes-trainer Dennis de Nooijer, ,,maar er is natuurlijk wel een Zeeuwse connectie.’’

De Zeeuwse inbreng bij Halsteren komt bijvoorbeeld van trainer Erwin de Nijs uit Tholen. Hij is bij de Brabantse club aan zijn vijfde seizoen bezig. Daar blijft het ook bij, want de coach kondigde afgelopen week zijn afscheid aan. De oefenmeester is aan een nieuwe uitdaging toe. ,,Vijf jaar bij een en dezelfde club is al bijzonder, zeker op divisieniveau. Het is een mooie periode geweest’’, zei hij afgelopen week. De selectie heeft ook een Zeeuws tintje, met spelers als Lorenzo Hoekman (afkomstig van Krabbendijke) en Jeremy de Witte en Jasper Gunter (beiden ex-WHS).

Halsteren haalde uit acht wedstrijden negen punten en staat daarmee op de elfde plaats. ,,Gezien de kwaliteit in de ploeg staan ze te laag op de ranglijst’’, meent Dennis de Nooijer. ,,Het is een fysiek sterke ploeg. Ik heb wat beelden bekeken en denk te weten wat hun sterktes en zwaktes zijn. Maar het is vooral belangrijk dat wij ons niveau halen, geduldig zijn en de kansen afmaken, al scoren we eigenlijk altijd wel.’’

Periodetitel lonkt

Goes is de trotse koploper (19 punten uit 8 duels) en zou dit weekeinde zelfs de eerste-periodetitel in de wacht kunnen slepen. Het devies luidt: zelf winnen en hopen op een misstap van directe concurrent UDI’19. Die ploeg gaat zondag op bezoek bij Dongen. ,,Die periodetitel zou een mooie bekroning zijn van onze start’’, vindt De Nooijer.

Goes moet het zaterdagavond (aanvang 19.00 uur) alleen stellen zonder Reza Maipauw. Hij is naar aanleiding van zijn twee gele kaarten in het duel met Juliana’31 voor één duel geschorst.

Goes-Halsteren, zaterdagavond 28 oktober, sportpark Het Schenge. Aanvang: 19.00 uur. Scheidsrechter: Max Kok (Maastricht).

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Nelleke Zandwijk: ‘Ik smul van de absurdistische verhalen van Etgar Keret’**

Trouw.nl

27 oktober 2023 vrijdag 08:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 338 words

**Byline:** Nelleke Zandwijk

**Body**

Nelleke Zandwijk is schrijver en beeldend kunstenaar. Onlangs verscheen haar nieuwe roman De zomer van de onwaarheden.

Wat ik nu lees

Ik ben net begonnen in Mijn konijn van vaderskant van Etgar Keret, een Israёlische schrijver van korte, absurdistische verhalen. Dit is echt smullen. Vooral ook omdat het heel ontroerende verhalen zijn over gewone mensen die zich staande proberen te houden in een absurdistische wereld. Het is een herkenbaar universum en toch maakt hij er iets totaal anders van, een beetje raar. Het is een blik op de wereld die ik ook in mezelf en mijn werk herken, hoewel misschien minder extreem dan Keret.

Ik kreeg ooit de bundel Superlijm cadeau. Ik had toen nog nooit van hem gehoord. Nu is Keret een van mijn grote favorieten.

Wat ik recent las

De verhalenbundel Kwaad geluk van Tove Ditlevsen heb ik net uit. Niemand kan beter wanhoop en uitzichtloosheid beschrijven dan zij. Vorig jaar las ik haar Kopenhagen-trilogie. Al die ellende, het gedoe, de scheidingen, de ongewenste zwangerschappen, depressies en dan weet je: ik sta niet alleen. Je komt dus heel dichtbij als lezer.

Wat me echt een dreun heeft gegeven is het laatste boek van de trilogie: Afhankelijkheid. Dat gaat over haar medicijnverslaving. Eerst denk je nog: hoe erg kan dat zijn? Maar het is bloedstollend. Heel terecht dat er een opleving van haar werk is. Ik ga die trilogie vaker herlezen.

Waar ik af en toe vakantie in houd

Een boek waarin ik af en toe vakantie houd is De wereld gaat aan vlijt ten onder van Max Dendermonde. Ik herlees het boek ongeveer om de twee jaar. Er zit alles in: beetje sciencefiction, roadmovie, liefdesverhaal, wetenschap, buiten de maatschappij (willen) staan, vrijheidsdrang, familieruzies, technologie en een mooi plot.

Hoofdpersoon is een jonge man die door Amerika zwerft, een baantje hier als barkeeper, daar als assistent in een zomerkamp. Hij bepleit het nietsdoen, de lege tijd, iets wat me na aan het hart ligt omdat daar de ideeёn geboren worden.

Wekelijks tipt een schrijver enkele favoriete boeken.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Selfie**

Het Parool

27 oktober 2023 vrijdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** PS Vrijdag; Blz. 31

**Length:** 298 words

**Byline:** FLORIS HENDRIX

**Highlight:** Eindeloos staren ze naar hun schermen. Maar naar wat? Tieners vertellen wat ze doen op hun telefoon.

**Body**

**1**

**Hoelang zit je per dag op je telefoon?**

"Dat verschilt. Het hangt af van wat ik die dag ga doen. Meestal een of twee uur, maar als ik een dag volgepland heb is het een stuk minder. Ik zit vaak op WhatsApp als mensen online zijn. Andere apps die ik op mijn telefoon gebruik zijn Snapchat, Instagram en TikTok."

**2**

**Hoelang heb je je telefoon al?**

"Ik kreeg hem voor mijn tiende verjaardag, dus een jaar of twee. Het is een oude telefoon van mijn moeder die ik mocht gebruiken. Mijn vader heeft mijn telefoon ingesteld, zodat ik kan bellen en internet heb."

**3**

**Vind je een profielfoto belangrijk?**

"Ik heb een TikTokaccount, maar daar zet ik geen foto op. Ik heb daar ook niet echt behoefte aan. Ik heb wel vrienden die het doen en dat vind ik ook wel leuk. Als ik voorkom in een van hun filmpjes vind ik dat helemaal niet erg. Ik vind het met name leuk om dingen te bekijken."

**4**

**Wie volg je op sociale media?**

"Ik volg natuurlijk mijn vriendinnen en vrienden, maar ik kijk meer naar acteurs, actrices, zangers en zangeressen die ik leuk vind. Dat doe ik dan eerder op Instagram dan op TikTok. Ik volg bijvoorbeeld de acteurs van mijn favoriete serie Stranger Things."

**5**

**Merk je dat je afgeleid bent door je telefoon, op school of thuis?**

"Het gebeurt weleens dat ik te lang op mijn telefoon zit en dat ik dan denk: ik moet zo iets anders gaan doen. Dan moet je wel een limiet stellen. Dat je bijvoorbeeld om half drie van je telefoon af gaat. Dat kan wel eens lastig zijn, maar het lukt meestal wel. Je moet streng voor jezelf zijn, want het is natuurlijk wel echt een heel verslavend ding."

**Naam**

Kate (12)

**School**

Montessori Lyceum Amsterdam

**Stadsdeel**

Zuid

**Type telefoon**

iPhone X

**Ben je tussen de 10 en 18 jaar en wil je ook met je selfie in de krant? Mail naar selfie@parool.nl**

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 31

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**'Investeerder wil in waterstof; Eerste commerciële net groene energie leunt op aloude Gasunie-pijpleidingen**

De Telegraaf

27 oktober 2023 vrijdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** FINANCIEEL; Blz. 22

**Length:** 669 words

**Byline:** Theo Besteman en Mike Muller

**Body**

Eerste commerciële net groene energie leunt op aloude Gasunie-pijpleidingen

Is groene waterstof de heilige klimaatgraal? Of leidt de kostbare C02-vrije brandstof juist af van ambities om Nederland 'fossielvrij' te maken? Volgens demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) kloppen bedrijven op de deur om waterstof te krijgen. ,,Ze willen investeren."

Hoewel energiedeskundigen en ook het Planbureau voor de Leefomgeving sceptisch zijn over de rol van groene waterstof in ons energiesysteem, ziet Jetten een toekomst voor die waterstof. Met Nederland als hét Europese knooppunt. Voor huishoudens is de energiebron voorlopig niet geschikt, zegt de D66-minister. ,,Waterstof gaan we komende jaren vooral eerst inzetten in de zware industrie, het zware transport, de scheep- en de luchtvaart. Die sectoren hebben maar moeilijk andere alternatieven."

Vrijdag geeft koning Willem-Alexander het startsein voor de aanleg van zo'n 1200 kilometer waterstofinfrastructuur. Dat verbindt vanaf 2030 de grote industriële regio's in Nederland met elkaar en met Duitsland en België. De Gasunie speelt hierin een cruciale rol.

Waar de Verenigde Staten bedrijven met zijn enorme subsidiepakket IRA lokt met langdurige belastingvoordelen, ziet Jetten dat steeds meer investeerders kiezen voor Europa en voor Nederland. ,,Bedrijven willen voorspelbaarheid van een regering. Veel ondernemers zeggen ons dat ze belastingvoordelen in de VS krijgen, maar met blokkerende begrotingen in het Witte Huis is er totaal geen zicht meer op regulering. Je weet niet waarin je kunt investeren. In Europa is langdurige financiering nu ook geregeld. Daardoor blijkt dat er zelfs méér geld is voor verduurzaming van de industrie. Ik hoop dat we komende tijd tot meer investeringsbesluiten kunnen komen."

Nederland denkt aan het schone waterstof een dikke boterham te gaan verdienen. Jetten ziet dat nu al terug in octrooiaanvragen. Vooral uit de regio Eindhoven komen claims op uitvindingen voor het omzetten van windturbinekracht via elektrolysefabriekjes naar CO2-vrije energie.

Volgens de minister heeft Nederland in Europa bovendien een concurrentievoordeel door zijn ligging als doorvoerhaven, maar vooral vanwege het netwerk van gasleidingen. ,,We kunnen 80 tot 90% van die bestaande pijpleidingen gebruiken, vernieuwen, zodat er straks waterstof doorheen kan."

Het netwerk breidt snel uit met verbindingen naar Duitsland en België. Nederland heeft bij meerdere landen interesse voor import van waterstof gewekt. Saoedi-Arabië zegde Jetten vorig jaar toe schepen met zijn waterstof als eerste naar Rotterdam te brengen. Omdat er een afzetmarkt en infrastructuur is.

Game changer

Maar import is erg duur. Toch is er interesse vanuit de industrie. ,,Die gebruikt al waterstof, maar dan de grijze soort waarbij nog veel CO2 vrijkomt. Bedrijven willen over op schonere energie, maar niet alles is te vervangen door elektriciteit. In 2030 moet 80% van onze elektriciteitsproductie van windturbines op zee komen. Voor het overige in de industrie is groene waterstof echt wel de oplossing. Maar voordat je dat op grote schaal hebt geproduceerd, ben je echt een aantal jaren verder. Vooral in de jaren 2030 tot 2035 zal waterstof de game changer zijn."

Vooralsnog kies hij voor import per schip, al is dat relatief duur, erkent Jetten. ,,Maar we hebben samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld Spanje, Portugal, Marokko, Chili en landen in het Midden-Oosten en ook Australië. Die kunnen dankzij veel zon tegen een heel laag tarief groene waterstof produceren.

Toch klinkt het verwijt dat waterstof nog lang niet bruikbaar is. Shell zou tweehonderd man van zijn waterstofproject afgehaald hebben en zich juist meer focussen op olie en gas. Jetten: ,,Bedrijven hebben voorspelbare markten nodig. Ik wil voor waterstof alles meer standaardiseren. Bijvoorbeeld voor de elektrolysefabrieken en alles op zee via één Europese standaard." Daarmee kunnen op termijn kosten worden gedrukt, denkt hij.

Een dikke boterham dankzij eigen tech

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Peter Bosz stoort zich aan ‘onzinverhalen’; PSV-trainer rekent zich allerminst rijk voor kraker tegen Ajax: ‘We zullen volle kracht aan de bak moeten om deze wedstrijd te winnen’**

De Telegraaf.nl

27 oktober 2023 vrijdag 1:15 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



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

**Length:** 874 words

**Byline:** Jeroen Kapteijns

**Dateline:** EINDHOVEN

**Body**

PSV-trainer Peter Bosz heeft zich kapot geërgerd aan verhalen, dat PSV zondag wel even over Ajax heen zal lopen. De kraker in de Eredivisie is een bijzonder affiche met PSV als nog foutloze koploper en het in crisis verkerende Ajax als de nummer zeventien. De suggestie dat PSV wel even met 4-0 of 5-0 zal gaan winnen, is bij Bosz compleet in het verkeerde keelgat geschoten.

,,Het is een heel serieuze wedstrijd. We zullen volle kracht aan de bak moeten om deze wedstrijd te winnen. Van buitenaf komen er allemaal lachwekkende verhalen tot je, onzinverhalen dat het wel even 5-0 wordt. Daar ga ik absoluut niet in mee. Dat vind ik belachelijk. Hoe je het ook wendt of keert, het is en blijft Ajax en het zijn gewoon goede spelers."

,,De spelers zijn in mijn ogen niet zo slecht, dat ze op de zeventiende plaats horen te staan. We zullen alles op honderd procent moeten doen om deze wedstrijd te winnen. Dat is ook wat ik de spelers voorhoud. Als wij doen wat we moeten doen, dan hebben we op dit moment meer kwaliteit dan Ajax en moeten we deze wedstrijd winnen. Maar dat geldt alleen als we honderd procent leveren.”

Verleden bij Ajax

Bosz heeft een verleden in Amsterdam, waar hij één jaar werkzaam was en daarin met Ajax de Europa League-finale haalde. ,,Ik heb daar slechts een jaar gewerkt. Ik kan niet zeggen dat het een slecht jaar was. Ik heb in dat jaar veel fijne mensen ontmoet in de club. Voor die mensen vind ik het verschrikkelijk wat er nu gebeurt. En ook voor de supporters Het is natuurlijk heel extreem. Maar ik heb mijn handen vol aan deze mooie club en concentreer me daarop.”

Het contrast is enorm met PSV als nog foutloze koploper en een doelsaldo van 30-3 in de Eredivisie. ,,We zijn pas negen wedstrijden onderweg, maar het is duidelijk dat wij het goed doen en zij het niet goed doen”, aldus Bosz, die tevreden is over de ontwikkeling die hij ziet bij zijn eigen ploeg. ,,We zijn vier maanden bezig en ik zie duidelijk vooruitgang. De jongens weten steeds beter wat de bedoeling is.”

Psychologische lading

Door de bijzondere situatie bij beide clubs is de psychologische lading bij de topper groot, erkent Bosz. ,,Als je naar het elftal van Ajax kijkt, dan kan ik me voorstellen dat het zelfvertrouwen broos is. Ze hebben nu twee dagen om dat op te lappen. Mijn eigen ervaring is dat je met praten dat vertrouwen kunt repareren. Maar als het zelfvertrouwen broos is, hoeft er maar iets in een wedstrijd te gebeuren en dat zelfvertrouwen is weer weg. Het is aan ons om dat zo snel mogelijk weg te nemen bij hen. We moeten hen niet in de wedstrijd laten komen, waardoor ze vertrouwen kunnen tanken uit goede aanvallen en kansen die ze creëren. Wij moeten er volle bak tegenaan om hen zo snel mogelijk dat geloof te ontnemen.”

Bosz werd afgelopen zomer ook genoemd als mogelijke nieuwe trainer van Ajax, iets wat overigens nooit uitmondde in een concrete aanbieding, omdat de inmiddels vertrokken technisch directeur Sven Mislintat andere ideeën had. Uiteindelijk contracteerde PSV de ervaren trainer. ,,Ik heb heel duidelijk en bewust voor deze mooie club gekozen, omdat deze mogelijkheid zich voordeed en Ajax niet.”

Wijn en kaas

Met een wijntje en een blokje kaas erbij keek Bosz donderdagavond thuis op de bank de Europa League-wedstrijd van Ajax tegen Brighton. ,,Het was met name interessant, omdat het de eerste keer was dat Maduro het voor het zeggen had. Dan ga je kijken of hij nog veel gaat veranderen. Daar probeer je dan wat van mee te nemen naar onze wedstrijd. Het waren bijna allemaal dezelfde spelers, maar de manier van spelen was helemaal anders natuurlijk. Dat probeer je mee te nemen en daar je voordeel mee te doen.”

Of Ajax dezelfde strijdwijze zal hanteren in Eindhoven, is voor Bosz nog de vraag. ,,Ik weet niet of ze het op exact dezelfde manier gaan doen. We nemen de optie in ieder geval mee. Ik denk dat ze in ieder geval proberen net zo compact te staan als ze nu hebben gedaan. Dit was extreem laag. Misschien dat ze hetzelfde proberen, maar dan iets hoger.”

Geen Lang en Bella-Kotchap

Bosz heeft tegen Ajax nog niet de beschikking over Noa Lang en Armel Bella-Kotchap, die nog herstellende zijn van blessures. Er was vrijdag een mooie opsteker voor Jerdy Schouten, die door bondscoach Ronald Koeman is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar. ,,Ik vind het terecht”, aldus Bosz. ,,Ik vind dat hij het bij ons erg goed doet, al langere tijd. Ik denk, dat ik redelijk kan inschatten wat er bij het Nederlands elftal wordt gevraagd. Dat niveau heeft hij. Ik vind het logisch dat hij in ieder geval bij de voorselectie zit.”

Eén van de minst opvallende spelers bij PSV in het seizoen tot nu toe is doelman Walter Benitez. Daar is Bosz blij mee. ,,Als een keeper uitblinkt, is dat omdat hij veel reddingen heeft moeten verrichten. Dat is geen goed teken als je naar het totale elftal kijkt. Het feit dat hij dit seizoen weinig benoemd wordt, vind ik erg heel gunstig. Dat is niet alleen omdat hij weinig goals tegen krijgt, maar ook doordat we weinig kansen tegen krijgen. Daardoor kan hij zich minder laten zien. Het gaat er dan wel om, dat hij er op de momenten, dat hij er moet staan, wel staat. Dan staat hij er gelukkig meestal.”

**Graphic**

Image, Peter Bosz tijdens Lens-PSV., ANP/HH

**Load-Date:** October 28, 2023

**End of Document**



**Ze overbieden áltijd! Tien mythes over expats op de woningmarkt**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 08:50 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 925 words

**Byline:** Lucas van Houtert

**Body**

VELDHOVEN - Op zoek naar een woning? Kansloos! Want er rijden bussen met expats door de regio en ze kopen alles. Ze overbieden altijd. Makkelijk, want ze kunnen gratis lenen. Waar of niet waar? 10 mythes over internationals.

,,In bepaalde landen hebben ze andere... plugs... eh sockets... o ja, stekkers.” Tachtig procent van de bezichtigingen die makelaar Debbie Mels doet, gaan tegenwoordig in het Engels. Als iemand verhalen over expats op waarde kan schatten, dan is Mels het, voorzitter bovendien van de regionale afdeling van makelaarsvereniging NVM.

Er rijden bussen door de regio met expats en die kopen alles wat ze tegenkomen.

,,Deel één klopt. Er rijden bussen door de regio met expats. Dat wordt georganiseerd door een collega van mij, Rieks van den Berg. Nieuwe expats worden rondgereden door Eindhoven en Veldhoven om kennis te maken met verschillende wijken. Er wordt verteld wat er allemaal te vinden is in de wijk, welke voorzieningen er zijn, wat er niet is, wat voor soort bewoners er zijn. Maar ze kopen echt niet alles wat ze tegenkomen. Dat kan niet eens, want ze zullen de woning ook moeten bezichtigen. Het is dus echt sightseeing.”

Expats overbieden altijd. Mede dankzij het belastingvoordeel van 30% dat ze vaak hebben.

,,Ik denk wel dat expats over het algemeen vaker overbieden. Natuurlijk geeft dat belastingvoordeel van 30 procent meer ruimte om dat te doen. Want dat geld hoeft niet uit de eigen portemonnee of de hypotheek te komen. Maar vergeet niet: ook deze mensen willen gewoon waarde voor hun geld. Ze willen echt niet 50.000 euro te veel betalen.”

,,Als er onder de vraagprijs wordt geboden, zijn het altijd Nederlanders. Ook als ze weten dat er twintig bezichtigingen zijn. Expats verdiepen zich ontzettend goed in de markt. Bizar wat ik soms voor berekeningen krijg. Ze onderzoeken de koopsommen uit de omgeving, zetten dat af tegen woonoppervlaktes en perceelgroottes. Het zijn hoogopgeleide kenniswerkers, en dat merk je.”

,,Er wordt niet meer zo overboden als een paar jaar geleden, toen kon het zo 50.000 zijn. Nu gaat het eerder over 5.000 tot 15.000 euro.”

Expats kunnen bijna gratis lenen bij de bank.

,,Dat is niet zo. Maar een bank gaat natuurlijk altijd kijken naar het risico dat zij nemen en dat is bij kennismigranten wél vaak lager. Omdat ze goede inkomens hebben, of spaargeld. Als een bank minder risico loopt, rekenen ze een lager rente-percentage.”

Expats willen alleen nieuwbouwhuizen, zwijmelen bij jaren 30 huizen is echt iets Nederlands.

,,Over het algemeen klopt dit. Expats schrikken echt van de C-label voor energie. Als ze al een woning met label B kopen, gaan ze meteen kijken hoe ze die kunnen verduurzamen. Ik hoor best vaak na een bezichtiging dat mensen een woning niet willen door de indeling. In veel culturen is het niet de bedoeling dat je binnenkomt via de keuken. Wat ze ook niet snappen is dat er alleen koud water komt uit het fonteintje in het toilet. En ze willen bijna altijd een tweede badkamer.”

,,Voor mensen uit India is vaak belangrijk hoe hun woning gesitueerd is ten opzichte van de windstreken. De keuken willen ze op het zuidoosten, de slaapkamer op het zuidwesten. Dat heeft te maken met oude tradities.”

Meerhoven is onbetwist expatcity.

,,Weet je wat heel erg is? In de volksmond noemen ze Meerhoven Wokhoven omdat er zoveel Aziatische mensen wonen. Ik denk dat één op de drie inwoners geen Nederlandse achtergrond heeft. Ik had laatst 25 bezichtigingen voor een project, waarvan er maar twee Nederlands waren. Heel veel mensen uit India.”

,,Blixembosch ook een echte expatwijk. Het zijn de nieuwere wijken. Veldhoven natuurlijk, Waalre. Maar ze kijken ook steeds meer naar Nuenen, Geldrop, Best. In Riethoven komen ze ook steeds meer op bezichtigingen, hoorde ik van een collega. Bladel, Reusel en Helmond zijn te ver weg, daar speelt het echt minder.”

De meeste expats trekken minimaal een half miljoen uit voor een woning.

,,We hebben het er net over gehad dat duurzaamheid belangrijk is. Daar wordt voor betaald. Veel mensen denken dat expats onze starters wegduwen. Dat is echt niet waar. Starters zitten in de prijscategorie tot ongeveer 450.000 euro. De woningen die expats willen zijn duurder.”

Aan expats kun je je halve inboedel meeverkopen

,,Dat gebeurt echt vaak, ook uit praktisch oogpunt. In veel landen hebben ze andere stekkers, die passen niet in onze stopcontacten. Dus ze moeten alles nieuw kopen, wasmachines, drogers... Het zou ook met duurzaamheid te maken kunnen hebben, daar zijn ze vaak meer mee bezig dan Nederlanders.”

ASML-mythes gekraakt

ASML koopt woningen: niet waar. Wel heeft het een aantal huur-appartementen waar expats de eerste twee maanden in mogen. Ze betalen daarvoor zelf de huur.

ASML huurt het halve Dorinth-hotel: niet waar. Wel: als nieuwkomers echt nergens terecht kunnen, wordt gekeken of daar een appartement of studio voor twee maanden te huur is.

ASML krijgt 500 nieuwe werknemers per maand, die allemaal een huis moeten hebben: niet waar. De instroom is wel 300 á 400 per maand geweest, maar nu minder dan de helft daarvan. Het zijn nooit allemaal migranten (de helft ongeveer) geweest en ze hebben nooit allemaal een huis moeten kopen.

(antwoorden van ASML)

Belastingdouceurtje

Internationale werknemers kunnen de eerste vijf jaar een belastingdouceurtje krijgen. Over de eerste dertig procent van hun inkomen betalen ze dan geen belasting. De regel is ooit bedacht om hoogopgeleide kenniswerkers te lokken. Ze moeten minimaal 42.000 euro verdienen en vaardigheden hebben waar gebrek aan is. Of ze zijn jonger dan 30 en hoogopgeleid.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Vandalisme, geluidsoverlast en scheldpartijen: volgens ABZ is Ossendrecht overlast arbeidsmigranten beu**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 12:09 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 445 words

**Byline:** Wil de Jong

**Body**

OSSENDRECHT - De Ossendrechtse bevolking heeft het volgens politieke partij ABZ helemaal gehad met de overlast van arbeidsmigranten in het dorp. Fractieleider Arjan Buijsen wil dat de gemeente Woensdrecht maatregelen treft.

Buijsen, zelf woonachtig in Ossendrecht, somde donderdag in een opinieraadsvergadering op waar zijn dorpsgenoten last van hebben. „Schade aan auto’s en woningen, geluidoverlast in de nachtelijke uren, scheldpartijen en een ernstig geweldsdelict in de avond van 17 september.”

Volgens Buijsen gaat het om een ‘nieuwe groep arbeidsmigranten die na de zomer is gehuisvest in Ossendrecht en niet bekend blijkt met normen en gebruiken in de Nederlandse samenleving’. ,,Er zijn zelfs Ossendrechtenaren die overwegen te verhuizen vanwege de overlast.”

Buijsen wil dat het college in gesprek gaat met de verhuurders van de panden waar de arbeidsmigranten in verblijven én met de uitzendbureaus waarvoor ze werken. Ook vroeg hij om extra controles op gebouwen waar buitenlandse werknemers huizen.

‘We zitten erbovenop’

Burgemeester Steven Adriaansen stelt dat er regelmatig controles plaatsvinden na meldingen van overlast, of als er te veel arbeidsmigranten in een pand verblijven. „Dan nemen wij contact op met de verhuurder.” De burgemeester gaf aan dat overlast bestrijden in de openbare ruimte niet aan de gemeente is. „Wat buiten het pand gebeurt is niet onze verantwoordelijkheid of die van de verhuurder.”

De handhavingstaak ligt volgens Adriaansen bij de politie. „Die houdt ons regelmatig op de hoogte wat betreft overlast van arbeidsmigranten.” Hij stelde Buijsen gerust door te zeggen dat de meldingen van overlast door de politie en de gemeente zeer serieus worden genomen. „We zitten erbovenop.”

Vergunning niet verlengd

Wethouder Rainier Schuurbiers kreeg eerder deze week ook nog vragen van CDA-raadslid Luc de Vos over de arbeidsmigranten die in het voormalige gemeentehuis van Ossendrecht gehuisvest worden door eigenaar Athena. ,,Klopt het dat dat contract in 2026 afloopt en wat gebeurt er dan?”, wilde De Vos weten.

,,In 2016 is inderdaad een vergunning verstrekt voor tien jaar om 65 statushouders te huisvesten. Toen dat niet meer nodig bleek, is toestemming gegeven om te verhuren aan arbeidsmigranten. Nu er weer meer statushouders komen, zijn we met Athena in gesprek gegaan. Er verblijven nu acht alleenstaanden in studio’s in het hoofdgebouw”, aldus Schuurbiers. ,,Die wachten op gezinshereniging. Dat vergt straks grotere woonruimte.”

De tijdelijke vergunning wordt eind 2026 niet verlengd, gaf de wethouder aan. ,,Athena werkt met andere initiatiefnemers aan een ontwikkelplan voor deze locatie. Dat beoordelen we als ze het indienen.”

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Pas op met het woord compassie**

Het Parool

27 oktober 2023 vrijdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Nieuws; Blz. 2

**Length:** 405 words

**Byline:** THEODOR HOLMAN

**Body**

De dialoog gaat maar door.

"Ziet u niet hoe Israël Gaza totaal vernietigt?"

"Ja, ik zie het. Heeft Hamas de gijzelaars al vrijgelaten? En zijn ze zelf al gestopt met bombarderen? En hebben ze hun handvest al aangepast waarin staat dat ze Israël de zee in willen drijven?"

"We moeten voor vrede zijn."

Voor vrede zijn... Maar als dat nu alleen kan door strijd te voeren? Het is net zoiets als zeggen: "We moeten gezond zijn." Als je ongezond bent, dan bestrijd je de pijn, de kanker, het gezwel. Je doet dan alles om die kanker weg te krijgen, al moet je daar een deel van je gezondheid voor inleveren. Je wilt hoe dan ook verder leven.

"Heb je nou geen enkele compassie met de Gazanen?"

Toon mij een foto van een kind met oorlogswonden en ik moet mijn tranen wegslikken. Dus ja, ik heb compassie. Maar met compassie bedoelt men tegenwoordig ook dat je niet alleen een kant moet kiezen, maar de andere kant veroordeelt.

Het lijkt alsof compassie nuance in zich herbergt, maar het tegendeel is het geval. Als iemand zegt: "Ik denk hier genuanceerd over," dan bedoelen ze dat ze diametraal tegenover jouw mening staan en dus je standpunt veroordelen.

Als ik voor Israël ben en zeg: "Maar ik heb grote compassie met de Gazanen," dan heeft dat iets hypocriets, want mijn sympathie ligt bij Israël. Ik kan het zielig vinden voor de kinderen (en ik vind het zielig), ik kan medelijden hebben met de onschuldige bewoners (en ik heb medelijden), maar wanneer mijn uiteindelijke sympathie ligt bij Israël, dan ligt daar, hoe dan ook, mijn voorkeur.

Ook compassie heeft een hiërarchie. Het kan best zijn dat die verandert wanneer ik het niet met mijn geweten in overeenstemming kan brengen, maar ik weet dat dit een lang proces is. Ik ben Ajaxfan. Het zou heel raar zijn als ik vanaf morgen opeens Feyenoordfan ben.

Afvalligheid duurt lang. Je voelt je schuldig als je naar de vijand gaat. Je krijgt andere vrienden, andere waarden en normen die je voorzichtig moet toetsen. Daarom duurt het enige tijd voordat gelovigen tot een andere overtuiging komen. En als de sociale controle dan ook nog groot is, dan is er alleen compassie met de eigen groep.

Dus ja, je kunt het vreselijk zielig vinden wat er in de Gazastrook gebeurt, maar gebruik het woord 'compassie' niet als je medelijden eigenlijk een plicht vindt.

**t.holman@parool.nl**

Afvalligheid duurt lang. Je voelt je schuldig als je naar de vijand gaat

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 2

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Botic van de Zandschulp breekt al na vijf maanden met coach en maakt seizoen af met goede bekende**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 10:48 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 412 words

**Byline:** Sportredactie

**Body**

Botic van de Zandschulp en coach Sven Groeneveld werken niet langer samen. De nummer 65 van de wereld werd sinds mei van dit jaar door Groeneveld begeleid. Van de Zandschulp maakt het seizoen af met Ronald Hooijer als zijn coach.

De 34-jarige Hooijer reist met Van de Zandschulp mee naar de indoortoernooien van Parijs-Bercy en Metz. Voor beide toernooien moet de nummer 2 van Nederland kwalificaties spelen. De voorronden van Bercy beginnen zaterdag. Hooijer is een goede bekende van Van de Zandschulp. De twee werkten ook samen toen de Veenendaler een jeugdspeler was.

,,Er is in overleg met elkaar besloten dat er onvoldoende basis is voor een verdere samenwerking in 2024’’, liet het management van de nummer 2 van Nederland eerder deze week weten over de beëindigde samenwerking met Groeneveld. De 28-jarige Van de Zandschulp kent mede door blessureleed een wat teleurstellend seizoen. Op geen van de vier grandslamtoernooien kwam hij verder dan de tweede ronde. Hij haalde wel de finale van het graveltoernooi van München.

Groeneveld (58) was in het verleden ook de coach van onder anderen Maria Sjarapova, Monica Seles en Michael Stich. Sinds Groeneveld de uitdaging aanging met Van de Zandschulp namen de verwachtingen toe. ,,Ik geloof in de groeimogelijkheden van Botic. Ik zie het als een spannende uitdaging om hem te ondersteunen in het maximaliseren van zijn talenten en het realiseren van zijn doelen en dromen. Ik kijk uit naar een succesvolle samenwerking”, liet Groeneveld begin mei optekenen.

Voetblessure

De resultaten bleven echter achter en de samenwerking begon met een reeks nederlagen. Van de Zandschulp werd in de eerste weken onder leiding van Groeneveld geplaagd door een voetblessure. ,,We gaan denk ik met elkaar zitten als we weer in Nederland zijn en dan gaan we kijken hoe en wat.

,,Maar het is mijn intentie om door te gaan, al heb ik sinds het begin van onze samenwerking nog niet echt fatsoenlijk kunnen spelen”, zei de Nederlander al na een paar weken, kort nadat hij was uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. Hij verloor in Parijs van de Argentijnse qualifier Thiago Agustín Tirante.

Groeneveld ontbrak maandag bij de eersterondepartij van Van de Zandschulp in Bazel. Vorige week was de coach er nog wel bij in Antwerpen.

Het tennisseizoen zit er bijna op. Van de Zandschulp doet namens Nederland in november nog mee aan de Davis Cup Finals en speelt daarnaast mogelijk nog één of twee toernooien.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Dirk werd dement en had een wilsverklaring, maar kreeg geen dementie; tot verdriet van zijn vrouw Marianne**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 09:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 949 words

**Byline:** Eric Reijnen Rutten

**Body**

Als hij zijn vrouw niet meer zou herkennen, de weg naar de stad niet meer wist of naar een verpleeghuis moest, hoefde het voor hem niet meer. ,,We hadden het allemaal opgeschreven en met de huisarts besproken.” Maar het bleek zinloos.

Dit is het verhaal van de weduwe Marianne Renckens (74) uit Nijmegen. Ze werkte lang op de afdeling oncologie van een ziekenhuis. ,,Ik ben daardoor altijd met leven en dood bezig geweest.” En daardoor waren ze ook aangesloten bij de vereniging voor vrijwillige euthanasie. Ze hadden op papier staan wanneer ze euthanasie zouden willen.

Niet dat er wat aan de hand was. Zelf liep ze op haar 70ste nog een marathon, man Dirk sportte ook veel en ze aten gezond. De diagnose dementie die bij Dirk op zijn 65ste werd gesteld, kwam dan ook onverwacht. Maar ze schakelden vrij snel door: ,,We hebben onze euthanasieverklaringen aangevuld. Voor Dirk was heel duidelijk: als hij mij niet meer zou herkennen en de weg naar de stad niet meer zou weten, hoefde het voor hem niet meer. En hij wilde ook pers se niet in een verpleeghuis terechtkomen.”

Ik merkte dat hij er op een gegeven moment benauwd voor werd. Dat als hij zou zeggen dat het niet goed meer ging, hij meteen een spuitje zou krijgen

Zijn levensverwachting was volgens de artsen nog zeven tot elf jaar. Elke drie maanden gingen ze naar de huisarts om het over de euthanasiewens te hebben. ,,Ik merkte dat hij er op een gegeven moment benauwd voor werd. Dat als hij zou zeggen dat het niet goed meer ging, hij meteen een spuitje zou krijgen.”

Nu nog wilsbekwaam

Hij ging achteruit, maar eigenlijk ging het nog best lang redelijk goed met hem. ,,Tot op een gegeven moment de huisarts zei: je bent nu nog wilsbekwaam, nu moet je beslissen. Maar hij was nog thuis, kende mij nog.” Dus hij wilde het nog niet. ,,Ik zei nog: dan kom je in het verpleeghuis terecht. ‘Dat moet dan maar’, zei hij.”

Op enig moment kon het inderdaad niet meer anders dan dat hij opgenomen moest worden in het verpleeghuis. Dat wat hij eerder per se niet wilde, gebeurde dus toch.

Marianne besprak met de verpleeghuisarts de euthanasiewensen van haar man. ,,Maar die las in het dossier van de huisarts: hij wil het nu niet.”

Lees hier het verhaal methoogleraar klinische geriatrie Marcel Olde Rikkert van het Radboudumc en zijn pleidooi voor nieuwe richtlijnen voor mensen met dementie.

Vreselijk boos

Maar dat was toen hij volgens Marianne nog ‘redelijk goed’ was. Van ‘redelijk goed’ was in het verpleeghuis allang geen sprake meer. ,,Het was vreselijk om hem daar te zien, hij liep er vreselijk boos rond.” Hij kon zelfs vijandig reageren.

Nu was de verpleeghuisarts begripvol. ,,Die wilde op zich best het traject inzetten, maar vond het moeilijk om te doen. Want je moet toch een spuitje geven of een infuus aanleggen. En mijn man wilde niet dat er iemand aan hem zat.”

Luiers

En dus kwam hij pas vijf jaar na zijn opname in het verpleeghuis te overlijden, vijf jaar waarin hij volgens Marianne niet gelukkig is geweest. ,,Hij liep in luiers rond, wist niet meer wat hij deed.”

Uiteindelijk vermagerde hij sterk, kreeg moeite met ademhalen. Na palliatieve sedatie stierf Dirk op 74-jarige leeftijd, negen jaar na de diagnose. ,,Ik denk niet dat hij in die vijf jaar gelukkig is geweest. Hij heeft de hele gifbeker leeg moeten drinken.”

Makkelijker bij kanker

Had het anders kunnen gaan? ,,Ik weet het niet. Toen hij nog wilsbekwaam was, had hij ‘ja’ moeten zeggen. Maar je moet wel heel moedig zijn om dat te zeggen als je nog redelijk goed bent. Ik denk dat dat bij kanker makkelijker is: dan is veel duidelijker wanneer het niet meer gaat.”

Had er nog meer en eerder over gepraat moeten worden, zoals hoogleraar ouderenzorg Marcel Olde Rikkert bepleit? Het is goed besproken, het stond op papier. Maar bij twijfel mogen artsen niet meewerken aan euthanasie. En die twijfel hadden ze. ,,Ik hoop zelf dat als ik in zo’n situatie kom, ik de moed heb om bijtijds te zeggen dat ik niet meer wil. Maar het is moeilijk.”

‘Wilsverklaring is het begin, niet het eind’

Een wilsverklaring moet vooral gezien worden als een mogelijkheid om het gesprek te openen over het levenseinde. ,,Het is niet iets dat je inlevert bij de huisarts en dat het dan klaar is.”

Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg en verbonden aan het Amsterdam UMC, is er klip en klaar over: de wilsverklaring is een ‘weeffout’ in de wet. Het lijkt alsof je met een wilsverklaring alles goed geregeld hebt voor het geval je een ernstige ziekte overkomt, maar dat is allerminst het geval, stelt hij.

,,In de praktijk zie je dat zo’n wilsverklaring vaak gemaakt is zonder de consultatie van een arts. Dat is op zich prima, maar een arts die zo’n verklaring ontvangt, moet er dan meteen een consult aan wijden.”

En dan kan het zijn, ook gedurende een ziekteproces, dat de laatste wensen van een patiënt opschuiven. En dat daarmee de wilsverklaring niet meer de actuele opvatting van de patiënt weerspiegelt. ,,Vaak gaan mensen gedurende zo’n proces toch hun grenzen verleggen. Het is goed als die nieuwe grenzen ook schriftelijk vastgelegd worden.”

Het is niet zo dat een wilsverklaring geheel zinloos is, stelt Hertogh. ,,Maar het is het begin, niet het einde. Het papier is niet zaligmakend: het is voor artsen ondersteunend, maar niet doorslaggevend. Het is een begin van een gesprek, mensen moeten er geen verkeerde verwachtingen van hebben.”

Binnenkort komt er van de Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg (SKILZ), onder voorzitterschap van Hertogh, een nieuwe handreiking voor professionals in de ouderenzorg over wilsbekwaamheid. Daarin wordt ook stilgestaan bij hoe een wilsverklaring gezien moet worden. ,,Het komt echt niet in de plaats van een gesprek.”

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Wendy; Tina bekijkt het!**

De Telegraaf

27 oktober 2023 vrijdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** CULTUUR; Blz. 9

**Length:** 385 words

**Body**

Tina bekijkt het!

Waar is Wendy van Dijk toch gebleven? Deze week werden de uitzendschema's van december bekend en opnieuw was er weer geen rol voor Wendy bij SBS6. Zelfs Wie van de drie staat er niet in. En daarmee komt Wendy in hetzelfde rijtje als Gordon. Wel ongeveer een miljoen per jaar verdienen bij de zender van John de Mol, maar geen programma's meer. Het contract van Gordon loopt in december af, dat van Wendy midden volgend jaar. Is de tijd voorbij voor deze grote tv-sterren van weleer en de daarbij behorende miljoenencontracten?

Het lijkt er wel op. Toch moet het voor Gordon, maar vooral Wendy een hard gelag zijn. Een paar jaar geleden werd ze nog als een ware tv-koningin binnengehaald bij SBS6, terug op haar oude honk. Immers, op SBS6 begon haar carrière begin deze eeuw pas echt met het legendarische Hart in aktie. RTL4 lonkte in 2006 en daar ook hervond ze, na de zo dramatisch geëindigde relatie met Xander de Buisonjé, de liefde met de programmadirecteur van dienst, Erland Galjaard. Een echte klassieker: de tv-presentatrice die een relatie kreeg met de grote baas. Anno 2023 zouden we daar waarschijnlijk met zijn allen wel wat van vinden en zou dat wellicht ook niet meer zomaar door iedereen normaal gevonden worden vanwege de machtsverhoudingen. Wendy's carrière ging als een trein met onder andere The voice en natuurlijk ook Moordvrouw. Uiteindelijk vertrok Erland naar Talpa en ging Wendy met hem mee.

Maar nu Erland weg is bij dat bedrijf, lijkt ook Wendy's rol een beetje uitgespeeld bij Talpa. Of zou het toch door iets anders komen? Ik denk een combinatie. Doordat de mannen van Vandaag inside maar liefst vijf uur per week op tv zijn, is er minder plek voor andere programma's. Tel daarbij op dat ook de programma's die Wendy bij SBS6 heeft gepresenteerd, vrijwel allemaal zijn geflopt, behalve Wie van de drie. De slotsom is dan ook dat de zender niet veel plek wil vrijmaken voor Wendy. De zender scoort naast Vandaag inside gewoon beter met reality shows als Chateau Meiland en Urk dan met showprogramma's gepresenteerd door tv- sterren. En dus is het misschien wel een breder teken. Traditionele tv-sterren lijken gewoon een beetje uit.

Traditionele tv-sterren lijken uit

Tina Nijkamp is kijkcijferexpert

en voormalig programmadirecteur

van SBS6.

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Je hart in de kast met de deur op een kiertje. De Rotterdamse Naomi Sharon is de eerste vrouwelijke artiest op het label van Drake**

NRC.nl

oktober 27, 2023 1:58 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 910 words

**Byline:** Saul van Stapele

**Highlight:** Zangeres Naomi Sharon (28) uit Rotterdam is de eerste vrouwelijke artiest op het platenlabel van superster Drake. Vorige week verscheen haar debuutalbum ‘Obsidian’: een persoonlijke plaat over verlangen naar liefde.

**Body**

„De muziek van Sting gonsde vroeger in de woonkamer als ik thuiskwam. Dat maakte me als kind altijd heel rustig. Nu ik het je vertel, hoor ik zijn stem in mijn hoofd. Het is haast alsof je op vakantie gaat als hij zingt. Ik vond dat als kind zó boeiend: dat iemand je met een nummer helemaal uit je lichaam kan laten treden. Het gaat gigantisch diep − hoe doet hij dat? Zijn teksten zijn niet heel direct; het is meer een soort koortsdroom waar je naar zit te luisteren. Het voelt heel erg poëtisch.”

Wanneer zangeres en songwriter Naomi Sharon Webster (28) uit Rotterdam uitlegt waarom Sting haar inspireert, doet ze dat met een omschrijving die evengoed opgaat voor nummers op haar eigen, vorige week verschenen debuutalbum *Obsidian* . Een boeiende en kwetsbare, gelaagde en onderhuidse plaat. En het eerste album van een vrouwelijke artiest op het label OVO Sound van de Canadese superster Drake.

In het openingsnummer ‘ Definition of Love ’ klinken kwetterende vogels, natuurgeluiden en echoënde ritmes. Ze zingt met haar warme, karakteristieke, bijzonder kleurrijke stem over muren die ze wil afbreken, over hoop en over verlangen naar en vastklampen aan liefde. Ze nam het op in Canada toen ze er anderhalf jaar geleden „zwaar doorheen” zat na een moeilijke relatiebreuk.

Toen in de studio songwriter Liz Rodrigues, die onder meer hits schreef voor Céline Dion en Eminem, een opzetje voor het nummer aan haar voorlegde, reageerde Naomi Sharon afwijzend − de liefde was die periode niet het eerste onderwerp waarover ze wilde zingen. Rodrigues vroeg haar na te denken of het zou werken als de tekst waarin iemand ‘de definitie van liefde’ genoemd wordt, over haarzelf zou gaan. „Dat kwam binnen. Dat datgene wat je over iemand anders zingt, ook over jou kan gaan. Bijna als een mantra dat je tegen jezelf zegt.”

Het woord ‘mantra’ lijkt niet willekeurig gekozen. *Obsidian* heeft een coherent, bij vlagen ronduit meditatief elektronisch geluid, waarin repeterende zinnen, muzikale thema’s en details een innige sfeer creëren. Vrijwel elke klank, lettergreep en elk effect wil een diepgevoelde emotie communiceren.

„Het moet intiem klinken”, zegt Naomi Sharon. „Ik wil dat het bijna klinkt alsof ik naast je zit. Daar kies ik ook echt mijn microfoon op uit. Ik zoek altijd naar een soort fluwelen sound. Dat warme en nattige maakt het intiem.”

**Label van Drake**

De Rotterdamse beschrijft de eerste weken in Canada als een „lastige tijd”. Ze lag privé flink in de kreukels – op het moment dat haar carrière een ongekende boost kreeg door de eerste vrouwelijke artiest op het platenlabel van Drake te worden. Want Drake, dat is dé succesartiest van zijn generatie; een wereldwijd populaire megaster met miljarden single- en albumstreams op zijn naam. Vorige week kwam hij met single ‘ First Person Shooter ’ bovenaan de Amerikaanse hitlijst binnen. Hij heeft nu evenveel Amerikaanse nummer 1-hits op zijn naam als Michael Jackson.

https://www.youtube.com/watch?v=NqYziCG3p1A

„Het is een beetje te gek voor woorden eigenlijk,” zegt Naomi Sharon. De rapper begon haar ineens te volgen op Instagram. „Ik ga niet doen alsof ik heel cool gereageerd heb. Ik was een soort in shock.” Ze kreeg die periode vaker aandacht kreeg van „bekendere artiesten en mensen”, zegt ze. „Maar hállo. Ik wist dat Drake vrouwelijke artiesten zocht, dat had ik in een interview gezien. Maar dan denk je niet meteen: dat ben ik, hij gaat me bellen.”

Tijdens een Facetime-gesprek stelde Drake haar een platencontract voor. Sharon vertelt dat hij onder de indruk was van haar muziek, die ‘een tijdloze kwaliteit had’, en hem deed denken aan artiesten waar hij in zijn jongere jaren graag naar luisterde, zoals Stevie Wonder, Sting en Sadé. Drake en zijn muzikale bondgenoot Noah ‘40’ Shebib spoorden haar aan te zoeken naar manieren om haar muziek toegankelijker te maken voor een groter modern uitgaanspubliek.

Naomi Sharon werkte in Toronto nauw samen met Beau Nox en Alex Lustig, twee producers uit Nederland en België, die beiden ook met Drake aan muziek werken. De eerste dagen in Toronto wilde ze nauwelijks haar appartement verlaten.

Hoe Drake alle records breekt

**Tweestrijd**

Het was Beau Nox die haar uit de misère haalde en mee naar de studio trok.„Dat was fijn, hij lette een beetje op me. Ik was heel boos en verdrietig maar wilde geen album maken over liefdesverdriet alleen. Het was daarom zo fijn dat Beau erbij was, en Alex, en Liz. Dat wanneer jij iets niet op papier kan zetten, er mensen zijn die het wel goed kunnen formuleren. Vroeger schreef ik alles zelf. Maar ik vond het ook fijn los te laten en te zien wat anderen er dan van maken.”

Nummers beginnen voor de zangeres vaak met het neuriën van klanken en melodieën. „Ik neem die op en denk dan: wat probeer ik hier nou te zeggen? Wat roept de melodie in me op waar ik taal aan vast kan knopen?”

Een doorbraak in het maakproces noemt ze het moment dat Beau Nox de noten begon te neuriën van wat het nummer ‘ Myrrh ’ zou worden. „Ik vond die zo mooi. Ze raakten me heel erg. Het nummer werd deel van mijn helingsproces, waarin ik hoop en liefde heb teruggevonden. Je hoort er tweestrijd in. Je hebt me bedrogen! Ik doe mijn hart in de kast en de deur dicht. Maar naar het refrein toe, hoor je ook weer verlangen. Dit is wel voorbij, maar ik verdien het zó erg om volledige liefde van iemand te ontvangen – of van mezelf. Ik vind dat interessant: wanneer je de pijn hoort, maar toch ook dat het mooi was. Het besef dat alles komt en gaat.”

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Arcadis niet geraakt door ruzie VS en China**

De Telegraaf

27 oktober 2023 vrijdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** FINANCIEEL; Blz. 24

**Length:** 425 words

**Byline:** Yteke de Jong

**Body**

door Yteke de Jong

Amsterdam - Arcadis profiteert van de handelsruzie tussen de Verenigde Staten en China. Het ingenieursbureau haalt extra orders binnen doordat de chipindustrie weer terug wordt gehaald naar de VS. Opvallend, want het eveneens Nederlandse ASML mag vanwege de ruzie zijn geavanceerde chipmachines niet meer exporteren naar China.

,,De zaken gaan goed bij ons. De integratie van onze aangekochte bedrijven IBI en de DPS Group hebben we aan het eind van jaar afgerond. Dankzij deze overnames kunnen we met name profiteren van het terughalen van chipbedrijven naar de Verenigde Staten. Waar wij als ingenieurs normaliter betrokken zijn bij bijvoorbeeld ontwerpen voor deze chipindustrie, kunnen we dankzij DPS ook technologie aanbieden waarmee deze chips gemaakt worden", zegt topman Alan Brookes.

Vastgoed

Tot en met het derde kwartaal boekte Arcadis een omzet van €3,7 miljard, een stijging van 30% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Er ligt nog voor €3 miljard werk op de plank. De bruto bedrijfswinst komt tot en met eind september uit op €369 miljoen, een stijging van 30%. Arcadis werkt niet alleen voor de bouw, maar doet ook klussen als bodemsanering en waterkeringen aanleggen.

De geopolitieke spanningen hebben nog geen gevolgen voor het ingenieursconcern. Behalve in de VS is het ook actief in China. ,,Vooralsnog gelden er voor ons geen sancties, maar we houden deze kwestie natuurlijk wel scherp in de gaten. In China zelf zien we dat de markt wat afkoelt. We hebben ons ook teruggetrokken uit de vastgoedactiviteiten, waar momenteel onzekerheid heerst", zegt Brookes. De afgelopen tijd kwamen er opnieuw berichten dat de Chinese vastgoedsector in financiële problemen zit.

In Nederland kondigde demissionair klimaatminister Jetten onlangs aan dat de aanleg van Nederlandse windparken op zee €40 miljard duurder uitpakt. Dat lijkt kassa voor Arcadis, maar het kan ook betekenen dat de projecten uiteindelijk gestopt worden. Brookes zegt niet te verwachten dat de stekker op korte termijn uit projecten voor wind op zee getrokken wordt.

Ziet hij nog een verschuiving naar bijvoorbeeld kernenergie, waar ook over gesproken wordt? ,,We zien dat landen verschillend omgaan met de energietransitie. Als bedrijf hebben we veel ervaring met het aan land brengen van wind van zee. Maar we adviseren ook over nucleaire energie. Zelf denk ik dat die ook nodig is in de energiemix van de toekomst. Wij zitten aan beide kanten, dus of een land nu kiest voor het een of het ander maakt ons niet uit."

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Van der Plas moest er in College Tour wel verveeld bij gaan zitten en alles stom en onzin vinden**

de Volkskrant

27 oktober 2023 vrijdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Ten Eerste; Blz. 15

**Length:** 543 words

**Byline:** PETER MIDDENDORP

**Body**

Column

Van Caroline van der Plas (BBB) kreeg je niet de indruk dat ze veel zin had in het eerste verkiezingsdebat, zondagavond in het programma College Tour. Eerder integendeel. De andere deelnemers op het podium hadden hun best op hun uitstraling gedaan en Van der Plas zat daar in een wolk van weerzin tussen, zonder belangstelling om zich heen kijkend.

Ineens zag ik mezelf weer zitten, achter in de klas. Geen land mee te bezeilen, geen zalf aan te strijken. Het enige wat ik doe, is halverwege werkelijk í­edere uitleg van de leraar door de klas roepen: 'Ja, nou weten we het wel een keer, hoor!'

Van der Plas vond het debat vooral gelul. Ze werd haast niet goed van zoveel geouwehoer. Waarom zeiden de anderen niet wat ze vonden, zoals zij?

Met de standpunten van Van der Plas is meestal iets aan de hand. Haar belangrijkste standpunt, het stikstofprobleem bestaat niet, is niet eens een standpunt. Of 'zwaartekracht bestaat niet' is ook een standpunt. Het eerste kun je blijven vinden, en dat gebeurt ook volop, toch kom je nooit een zwaartekracht-scepticus tegen. Al leer je die ook niet zo gauw kennen, misschien, of zijn ze onaanspreekbaar als je ze tegenkomt op straat.

Tijdens de begrotingsbehandelingen kreeg Van der Plas de vraag waar ze het geld voor haar voorstellen vandaan wilde gaan halen, want bij uitgeven hoort betalen. Bijna alle Kamerleden begonnen hard te lachen toen ze ongeduldig antwoordde, alsof het een domme vraag naar de bekende weg betrof: ja, aan de uitgavenkant natuurlijk.

Volgens Freud lachen we als er iets onverwachts gebeurt. De lach bevrijdt ons van de spanning die wordt opgewekt door een plotselinge overgang naar een ander register, van verheven naar banaal bijvoorbeeld, zoals bij Gerard Reve of, zoals bij Van der Plas, van alledaagse intelligentie naar - ja, naar wat eigenlijk? Het was niet onverwacht dat ze iets doms zei, er werd gelachen omdat haar antwoord onbedoeld blootlegde dat ze er al die tijd bij had gezeten zonder haar werk te begrijpen.

Als je wilt vinden dat het stikstofprobleem niet bestaat, is elk woord dat je eraan besteedt te veel - wie gaat nou praten over iets wat niet bestaat? Je kunt niet meer over het onderwerp meepraten, laat staan over oplossingen, want daarmee zou je de problemen erkennen. Om haar positie te behouden, moest Van der Plas er wel verveeld bij gaan zitten en alles stom en onzin vinden - het was haar eigen zoutzak, waarin ze zich had geschilderd.

Haar bijdrage aan het debat bleef dan ook beperkt tot een paar korte, onnozele opmerkingen. Stikstof? Dikke onzin, gewoon bouwen. Mag niet? Toch doen. Waarmee gaan we dat betalen? Ja, duh - met de portemonnee natuurlijk, waar anders mee?

Toen haar werd gevraagd naar haar favoriete coalitiepartner, zei ze: ik wil met Pieter. De eerste verstandige woorden, als ik daarin tenminste het verlangen heb gehoord om haar kiezers bij Omtzigt onder te brengen. Iemand die voor de regio opkomt én naar waarheid en eerlijkheid wil streven, die zich wel drie seconden op iets kan concentreren.

Ik zag haar al in de achtertuin, de zon op het gezicht. Ik hoorde al zuchten van verlichting.

Als je wilt vinden dat het stikstofprobleem niet bestaat, is elk woord dat je eraan besteedt te veel

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 15

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**De kunst van het koppen volgens Luuk de Jong: ‘Verdedigers proberen echt van alles’**

De Volkskrant.nl

27 oktober 2023 vrijdag 01:29 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1542 words

**Byline:** Guus Peters

**Body**

PSV speelt zondag tegen Ajax met de beste kopper van Europa in de spits. Volgens Luuk de Jong bestaat een rake kopbal uit vier fasen, een spel met zowel tegenstanders als ploeggenoten.

Voor de beste kopper van Europa is een doelpunt met het hoofd slechts het zichtbare resultaat van zijn werk. Het moment waarop Luuk de Jong de bal achter de doelman ziet verdwijnen, voelt als de beloning voor de onzichtbare arbeid die hij heeft verricht om de kopbal mogelijk te maken.

Geen enkele speler in de vijf grootste Europese competities en de eredivisie scoorde sinds het debuut van De Jong in het betaald voetbal in 2008 zo vaak (73 keer) met het hoofd als hij. Voor de 33-jarige spits van PSV is de kopbal an sich maar een klein onderdeel van zijn specialiteit. Ook dit seizoen is de 1.89 meter lange kopspecialist in de lucht nauwelijks af te stoppen. Van de dertien doelpunten die hij in alle competities maakte, scoorde hij er zeven met het hoofd.

Voor De Jong bestaat een rake kopbal uit verschillende fasen. Het is de vrucht van de afstemming met zijn ploeggenoten, het kiezen van de juiste positie, het gevecht met zijn directe tegenstander en het afwerken. Vorig seizoen maakte hij in de thuiswedstrijd tegen Ajax de openingstreffer met het hoofd. Zondag wil hij dat kunststukje herhalen tegen de club in last. ‘Het is niet zo dat ik ga staan en hoop dat die bal op mijn hoofd komt. Was het maar zo makkelijk.’

Over de auteur

Guus Petersschrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

Afstemming met ploeggenoten

De Jong denkt tijdens een wedstrijd altijd een paar stappen vooruit. Zodra PSV de bal diep op de helft van de tegenstander naar de zijkant speelt, probeert De Jong te voorspellen wat er gaat gebeuren: is het logisch dat de speler aan de bal nog een actie maakt of kan die de bal in één keer voorgeven?

‘Timing is heel belangrijk’, zegt De Jong. Hij wil op het juiste moment aan zijn loopactie beginnen om los te komen van zijn tegenstander of om ervoor te zorgen dat hij op de goede plek staat. ‘Je maakt een inschatting hoelang het duurt voordat de voorzet komt.’

Hoe beter de spits de kwaliteiten van zijn teamgenoten kent, hoe sneller hij kan taxeren wat er gaat gebeuren. Die afstemming trachten De Jong en zijn ploeggenoten te perfectioneren door aanvalspatronen te trainen en er onderling over te praten. ‘Maar in een wedstrijd ben je ook afhankelijk van de tegenstander. Als ik merk dat er telkens veel ruimte bij de eerste paal ligt, probeer ik het door te geven.’

De Jong kopte dit seizoen al drie keer raak uit een vroege voorzet van rechtsback Jordan Teze. De feilloze afstemming tussen de twee doet denken aan de connectie die De Jong in zijn eerste periode bij PSV had met Jetro Willems. De linksback gaf het vaakst een voorzet waaruit De Jong met het hoofd scoorde: tien keer.

De Jong: ‘Teze heeft net als Willems een goede trap in zijn benen. Bij hem weet ik dat hij graag snel de voorzet geeft als hij de bal vrij heeft liggen. Hij kijkt goed waar ik de bal wil hebben en heeft de kwaliteiten om die ook daar neer te leggen. Als je elkaar goed aanvoelt, creëer je automatismen.’

Moeilijker is het als Noa Lang, Hirving Lozano of Johan Bakayoko de bal heeft. Met hun acties zetten de onvoorspelbare buitenspelers niet alleen hun tegenstanders geregeld op het verkeerde been. Ook voor De Jong is het lastig inschatten of ze de bal in hun een-tegen-eengevecht met de back nog een keer terug kappen of voorzetten. ‘Dan maken ze nog een actie terwijl ik al aan mijn loopactie ben begonnen. Soms heb ik al twee loopacties gemaakt als de voorzet komt.’

De juiste positie kiezen

Voor De Jong is het kiezen van de juiste positie voor het doel ook een spel met zijn verdediger. Zolang de voorzet niet is gegeven, probeert hij uit het zicht van zijn directe tegenstander te blijven. Bij voorkeur stelt hij zich schuin achter hem op. Zelf omschrijft de spits het als ‘de dode hoek van de verdediger’, waarin hij het liefst staat.

Vanuit die positie heeft De Jong het beste overzicht: in een oogopslag kan hij zien wanneer de voorzet wordt gegeven en hoe de verdediger staat opgesteld. Voor de verdediger is het moeilijker. Die moet kiezen of hij voor zich kijkt om de bal te kunnen zien, of zijn hoofd een stukje draait om De Jong in het vizier te hebben.

‘Je zoekt naar een moment van onoplettendheid’, zegt De Jong over de verdediger. Zodra die naar de bal kijkt en de ogen niet op hem heeft gericht, is het voor de spits een goed moment om met een loopactie voor zijn directe tegenstander te komen. ‘Vaak is de verdediger dan een fractie te laat, omdat hij pas reageert als ik al in beweging ben.’

Maar in de dode hoek kan hij ook een schijnactie inzetten, legt De Jong uit. Door de verdediger een heel licht duwtje in de rug te geven, kan die denken dat de spits voor hem probeert te komen. In plaats daarvan doet hij twee stappen achteruit om meer ruimte voor zichzelf te creëren. Terwijl De Jong druk bezig is de ideale positie te verwerven, zijn de ogen van het publiek nog gericht op de speler met de bal die de voorzet moet geven.

‘Ik denk dat ik altijd goed heb kunnen koppen’, zegt De Jong. ‘Het verschil is dat ik het in het begin van mijn carrière vooral op gevoel deed. Nu ben ik veel meer bezig met het proces naar de kopbal toe. De kleine details waardoor je net wel of niet vrij staat. Die slimmigheidjes hebben ook met ervaring te maken.’

Het gevecht met zijn directe tegenstander

Het was in de wedstrijd tegen Almere City toen een geïrriteerde De Jong vorige maand steun zocht bij de scheidsrechter. In zijn shirt zat een grote scheur, nadat een Almere-verdediger zich aan de spits had vastgeklampt om te voorkomen dat hij kon koppen. ‘Soms vraag ik me weleens af hoever een verdediger mag gaan. Ze proberen echt van alles.’

Voor De Jong is een kopbal ook een kwestie van trekken en sjorren. Een worsteling op de vierkante meter met zijn directe tegenstander. Terwijl hij ruimte voor zichzelf probeert te maken, wil de verdediger tegen hem aan blijven staan om te voorkomen dat de spits kan springen. De Jong ziet het als een soort grondgevecht, maar gaat liever het duel in de lucht aan.

Eenmaal in de lucht weet De Jong dat hij vaak in het voordeel is. Dat komt mede door zijn feilloze gevoel om op het juiste moment te springen. Die kwaliteit dankt hij mede aan de volleybalachtergrond in zijn familie. Zijn ouders volleybalden allebei in het Nederlands team en tijdens zomervakanties speelde de familie De Jong regelmatig beachvolleybal.

‘Ik denk dat ik het gevoel voor timing van huis uit heb meegekregen, dat het in mijn genen zit’, zegt De Jong, die in zijn jeugd een keer deelnam aan een volleybaltraining. Hij bleek voetbal toch leuker te vinden. Volgens de spits is het de kunst om net iets eerder te springen dan de tegenstander, die als het ware te laat in het duel komt. ‘Hoe meer ruimte ik voor mezelf weet te creëren, hoe makkelijker ik mijn sprong kan inzetten.’

Het afwerken

De Jong kopte in zijn carrière al raak uit alle hoeken en standen en met verschillende delen van zijn hoofd. Van zijn voorhoofd tot en met zijn slaap en kruin. Zodra de bal van zijn hoofd vertrekt, kan De Jong inschatten of het een goede kopbal is. ‘Ik weet hoe ik de bal wil raken.’

Dat komt doordat hij zijn kopballen in gedachten met welhaast wiskundige precisie berekent. Terwijl de voorzet onderweg is, kijkt De Jong waar hij zich ten opzichte van het doel bevindt en waar de keeper staat opgesteld. ‘In mijn hoofd maak ik denkbeeldige hoeken om te bepalen waar ik de bal met mijn hoofd moet raken.’

De Jong weet: hij moet veel kracht met zijn hoofd zetten als de bal met een boogje bij de tweede paal valt. Bij een harde voorzet bij de eerste paal hoeft hij de bal slechts met de zijkant van het hoofd of de kruin te schampen. ‘Ik heb nu al een paar keer met mijn achterhoofd gescoord, dat is natuurlijk geen toeval. Ik probeer de bal altijd te sturen.’

De Jong trainde niet extra op koppen, het bleek een aangeboren talent. Als jeugdspeler van De Graafschap was de spits al groter dan zijn leeftijdsgenoten en moest hij veel ballen met het hoofd verwerken. Bij hoekschoppen was hij het mikpunt. Al doende specialiseerde hij zich.

Nu is de zichtbare blijdschap na een rake kopbal mede het gevolg van alle onzichtbare energie die hij in de aanloop naar het doelpunt stopt. ‘Het is elke keer weer een verbeten strijd, maar ik geniet ervan als het lukt om mijn tegenstanders af te troeven.’

Risico op dementie

Uit een studie van het medisch vakblad New England Journal of Medicine blijkt dat profvoetballers door veelvuldig koppen een 3,5 keer zo groot risico lopen op dementie als mensen met een vergelijkbare achtergrond die geen profvoetballer zijn. Voor Luuk de Jong is het geen reden om minder te koppen. ‘Natuurlijk denk ik er weleens over na, maar er zijn heel veel oud-voetballers die veel gekopt hebben en er niet slecht aan toe zijn.’

Voor De Jong is koppen een wezenlijk onderdeel van zijn spel. ‘Door het koppen heb ik mij als speler altijd kunnen onderscheiden. Het is een van de redenen dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. Ik vind het fantastisch wat ik doe.’ Angst om een kopduel aan te gaan, heeft de spits niet. ‘Je moet het duel koste wat het kost willen winnen, anders kun je niet het maximale bereiken.’

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Simons heeft echt niks bijgedragen; Brief van de dag**

De Telegraaf

27 oktober 2023 vrijdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** WATUZEGT; Blz. 16

**Length:** 103 words

**Body**

Brief van de dag

Mevrouw Sylvana Simons van de partij BIJ1 heeft na haar aantreden in de politiek echt helemaal niets bijgedragen aan Nederland.

Zij zorgt wel voor onrust in de maatschappij en heeft totaal geen fatsoen. Voorbeeld daarvan is het opsteken van haar middelvinger naar collega-Kamerlid Joost Eerdmans.

Binnenkort verlaat zij de politiek om een riante wachtgeldregeling te ontvangen. Dit gaat zij waarschijnlijk enige jaren uitzingen zonder enige inzet voor dit geld. Zij is een schande voor de Nederlandse politiek en 'parasiteert' op de belastingbetalers!

Hans Verboven,

Den Haag

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Bijdragen aan mobiliteit van de regio blijft onderwerp van gesprek in Someren**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 06:10 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 466 words

**Byline:** Twan Linders

**Body**

SOMEREN - De bijdrage van acht ton die van de gemeente Someren gevraagd wordt om de mobiliteit in de Brainportregio te versterken, kwam donderdag tijdens de commissievergadering voor de tweede keer deze maand ter sprake.

Burgemeester van Eindhoven Jeroen Dijsselbloem was eerder deze maand in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) op bezoek in de Somerense raadszaal. Hij probeerde de lokale politici ervan te overtuigen dat een goed uitgerust station in Eindhoven een gezamenlijk belang van de hele regio is.

Het vuur werd Dijsselbloem toen door sommigen na aan de schenen gelegd. Want waarom zou Someren na een eerdere bijdrage van twee ton nog eens acht ton moeten bijdragen aan een busstation in Eindhoven terwijl in het dorp het busvervoer steeds verder wordt uitgekleed? De Peel kwam er nogal karig vanaf in het maatregelenpakket om de mobiliteit in de regio aan te passen aan de schaalsprong die het gebied doormaakt, meenden enkele lokale politici.

Gezamenlijk belang

De voorzitter van de MRE, waarin de 21 gemeenten in de regio zitten, wist zich er goed uit te redden. Dijsselbloem bleef erop hameren dat de samenwerking geen kwestie was van elke euro terugkrijgen die je erin stopte. Dan dacht je niet vanuit het gezamenlijk belang.

Inmiddels hebben gemeenten projecten kunnen aandragen voor een tweede maatregelenpakket. „Het is nog echt een groslijst”, lichtte wethouder Koert Kusters na afloop toe. Hij wilde daarom niet zeggen hoeveel projecten er op die lijst staan waar Someren baat bij heeft. Ook bij het noemen van projecten hield hij zich op de vlakte. „Er kan gedacht worden aan snelfietspaden bijvoorbeeld.”

Eind november wordt dat tweede pakket inzichtelijk, zei Kusters. „Begin volgend jaar komt het naar de raad, is de planning.”

Vooralsnog zijn wij degenen die de portemonnee trekken en het is maar de vraag of anderen dat later ook voor ons doen

Geen bedrag in de begroting

In tegenstelling tot buurgemeente Asten heeft Someren in de begroting over 2024 geen bedrag opgenomen voor de gevraagde bijdrage voor het mobiliteitspakket. „Tijdens het opstellen van de begroting was het nog lastig hoe het zou gaan lopen”, legde Kusters uit. „Als de raad binnenkort een besluit neemt over die gevraagde bijdrage van acht ton, wordt dat de eerste begrotingswijziging.”

Ellen Zegwaard (CDA) zei vertrouwen te hebben in Dijsselbloem. „Hij vertelde een helder verhaal.” Stef Kornuijt (Gemeenschapslijst) vroeg zich af wie bepaalt wanneer een project regiobreed of lokaal is. „Dat moet gedefinieerd worden om tot eerlijke samenwerking te komen. Want vooralsnog zijn wij degenen die de portemonnee trekken en het is maar de vraag of anderen dat later ook voor ons doen.” Daarvoor is een adviesbureau ingehuurd om dat samen met ambtenaren te bepalen, wist Kusters.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Duiven wil graag tweede sporthal bouwen; gaat het te lang duren, dan eerst een tijdelijke hal**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 06:55 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 443 words

**Byline:** Piet Venhuizen

**Body**

Duiven moet er op korte termijn een sporthal bij krijgen, desnoods eerst een tijdelijke. Dat is de wens van de gemeenteraad en het college is bereid te bekijken of zo'n hal er kan komen.

De Duivense binnensportclubs weten het maar al te goed: de ruimte om binnen te sporten in de gemeente houdt niet over. Hockeyclub Westerduiven heeft afgelopen winter geen zaalhockey kunnen spelen en moet komende winter uitwijken naar Westervoort. Ook andere Duivense clubs spelen buiten de gemeente.

Sporthal Triominos heeft twee zalen, maar dat is dan ook alle zaalruimte waarover Duiven beschikt. Een onderzoek door het bureau BMC heeft aangetoond dat de zaalcapaciteit in Duiven maximaal benut wordt en dat er eigenlijk te weinig ruimte is.

Liefst een permanente hal, maar desnoods eerst een tijdelijke

Gemeenteraadslid René Looijs (Lokaal Alternatief) kwam daarom dinsdagavond tijdens de raadsvergadering met het voorstel actie te ondernemen. Het liefst ziet hij snel een tweede permanente hal komen, maar als dat op korte termijn niet mogelijk is, mag het eerst ook een tijdelijke voorziening zijn. Die zou dan in het seizoen 2024-2025 beschikbaar moeten zijn. Het kan een opblaashal zijn, zoals de Westerduiven hebben gehad, maar ook een overkapping. Hij vroeg de verantwoordelijke wethouder Johannes Goossen (CDA) in gesprek te gaan met de verenigingen over de vraag of zij mee kunnen betalen.

,,Uiteraard gaat het mij uiteindelijk om de bouw van een permanente hal", zegt Looijs. ,,Maar als dat jaren duurt, dan moeten we daar niet op wachten. Het liefst heb ik in het nieuwe seizoen al iets staan. Alleen als die permanente hal er relatief snel kan zijn, bijvoorbeeld in het seizoen 2025-206, dan is zo'n tijdelijke hal misschien overbodig. Dan moeten de clubs nog maar even wachten. Maar gaat een permanente hal langer duren, dan moet er echt op korte termijn iets tijdelijks worden neergezet."

In het verleden weigerden de meeste clubs mee te betalen

Wethouder Goossen toonde zich bereid beide mogelijkheden te onderzoeken. Hij gaat in overleg met de verenigingen of zij bereid zijn mee te betalen. Begin volgend jaar wil hij de raad laten weten hoe ver hij is.

Gemeenteraadslid Wouter Smid (Pro Duiven) liet blijken weinig fiducie te hebben in de bereidheid van de verenigingen om mee te betalen. ,,Toen sporthal De Spelleward werd afgebroken, was er ook al een tekort aan uren. Er is toen gekeken naar een oplossing. Een ervan was vergroten van gymzaal aan de Saturnus. Dat kostte toen 750.000 euro. De tien verenigingen werd verzocht hun contributie met 1 euro verhogen, maar slechts drie zegden dat toe. Die uitbreiding van die gymzaal is dan ook niet doorgegaan.”

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Thierry Baudet op hoofd geslagen door aanvaller; Vlak Voor een lezing in Gent**

De Telegraaf

27 oktober 2023 vrijdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; Blz. 4

**Length:** 140 words

**Body**

Vlak Voor een lezing in Gent

Gent - FvD-voorman Thierry Baudet is donderdagavond vlak voor een lezing in Gent op het hoofd geslagen. Een man stond klaar aan de ingang van het gebouw en sloeg Baudet hard op het hoofd met een paraplu. Baudet kon na het incident naar binnen gaan. Baudet noemt de aanval 'gewoon verschrikkelijk'. Het gaat naar omstandigheden goed met de FvD-leider, die zijn lezing heeft kunnen geven. Wel heeft hij 'een enorme bult' op zijn hoofd, zei Baudet op Radio 1. Baudet zegt dat hij werd afgeleid, waarna iemand anders vanaf zijn andere kant met de paraplu op zijn hoofd sloeg. ,,Het leek op een soort ambush, een soort hinderlaag die ze hadden opgezet." De aanvaller riep anti-Poetin en antifascistische slogans, melden Belgische media. De man werd snel tegen de grond gewerkt en afgevoerd.

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**‘Kleine’ loopjes weer stabiel na corona: ‘Maar we zien wel heel andere deelnemers’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 08:32 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 453 words

**Byline:** Leo Klaassen

**Body**

Voor de 44ste Maldense Bosloop worden dit jaar iets meer deelnemers dan een jaar geleden verwacht. Afgemeten aan het aantal aanmeldingen tot nu toe, zullen meer dan 650 lopers een van de afstanden door het groen tussen Malden en Molenhoek afleggen.

Een grote groeispurt, zoals de veel grotere Zevenheuvelenloop dit jaar doormaakt, blijft in Malden uit.

De Nijmeegse ‘grote broer’ trekt volgende maand, de avond- en dagloop bij elkaar opgeteld, wel 30.000 deelnemers, ruim zevenduizend meer dan vorig jaar. Het evenement had toen, bij de eerste editie na de coronaperiode, beduidend minder deelnemers dan anders.

,,Zo’n grote dip hebben wij nooit gehad”, zegt Herman Wegerif van de Maldense Pedaleurs, de wielerclub die de Maldense hardloopwedstrijd sinds jaar en dag organiseert. ,,We zien wel dat een steeds kleinere groep trouw elk jaar meedoet. Vroeger hadden mensen veel meer een vast stramien, hielden ze het eerste weekend van november voor ons vrij. Nu shoppen ze meer, kijken ze waar er in de herfst nog meer gezellige wedstrijden zijn, zoals Molenhoeks Makkie.”

Het is een echte trailrun, en je wil niet dat mensen elkaar op een smal pad te veel in de weg lopen

Lang wachten

Lopers zijn ook minder competitief, ziet Wegerif. ,,Ze lopen gezellig met elkaar in kleine clubjes, en meer voor hun gezondheid dan om een snelle tijd. We stonden vorig jaar beduidend langer te wachten tot de laatste over de finish was.”

Ook de organisatoren van de jaarlijkse wedstrijden Zevenheuvelenloop en Molenhoeks Makkie zien die trend. Steeds meer mensen doen mee om de ‘gezelligheid en de fun’ constateerde directeur Alexander Vandevelde eerder al.

Het levert Molenhoeks Makkie - een bosloop met veel heuvels, maar ook veel muziek - al jarenlang een constant aantal van zo’n 1100 inschrijvers op. ,,Dat aantal is vrij constant”, zegt mede-organisator Jolanda Aalders. ,,Ik denk dat mensen het na corona niet eng vonden om aan een minder massaal evenement mee te doen.”

Devil’s Trail

Aanstaande zondag wordt er rond Nijmegen nóg een ‘herfstklassieker’ afgewerkt: de Devil’s Trail. Daaraan doen vrijwel altijd zo’n duizend mensen mee, zegt organisator Tim van Os. ,,Dat is ook ons maximum. Het is een echte trailrun, en je wil niet dat mensen elkaar op een smal pad te veel in de weg lopen. Daarom starten we ook met kleine groepen.”

Het parcours van de Devil’s Trail is dit jaar heel anders dan andere jaren. Omdat Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten sinds vorig jaar hardloopwedstrijden uit gebieden als de Duivelsberg en de Sint-Jansberg weren, zijn de routes flink aangepast. Nu gaan lopers onder meer door het Land van Jurgens tussen Berg en Dal en Groesbeek. Vorig jaar ging de wedstrijd niet door vanwege de strengere regels.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Opinie: ‘Waarom moet de stad zich aanpassen aan een paar bewoners met een koophuis?’**

Het Parool.nl

27 oktober 2023 vrijdag 01:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 468 words

**Byline:** Eric Borsboom

**Body**

Bij een stad als Amsterdam hoort geroezemoes en lawaai, maar een kleine groep centrumbewoners wil rust. Die groep heeft de gemeente voor zijn karretje gespannen, ziet Eric Borsboom. ‘Verhuis dan naar een klein dorp.’

Onze hoofdstad, het culturele centrum van Nederland, het historische visitekaartje van Nederland en de geliefde vrijplaats voor onderdrukten en andersdenkenden, heeft een groot probleem.

De gastvrijheid die door de eeuwen heen zo kenmerkend was voor Amsterdam, heeft plaatsgemaakt voor lokaal kortzichtig egocentrisme. Toeristen zijn hier niet meer welkom, cruiseschepen worden geweerd en ook ‘de Wallen’ moeten weg uit het Centrum. Zelfs stadsgenoten van buiten de Ring en bezoekende familieleden en vrienden zijn niet meer welkom.

De reden? Een kleine minderheid die ooit het geluk had een woning in of rond het stadscentrum te kopen, wenst rust. Die bewoners hebben het gemeentebestuur door eindeloos gezeur zover gekregen de irreële en elitaire plannen van verkeerswethouder Melanie van der Horst leidend te maken en Amsterdam op slot te gooien.

Mobiliteit is vrijheid

Het is echter een idee-fixe dat de auto zijn langste tijd heeft gehad, zeker nu uitstootvrij en nagenoeg geluidloos rijden de komende jaren razendsnel toeneemt. Daarbij wordt de auto ook binnen een groot deel van Europa om milieuredenen hét ideale vervoermiddel, boven vliegen. De overvolle treinen bieden immers geen alternatief. Bovendien betekent mobiliteit vrijheid en deze behoefte is niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving.

De toegang tot de stad wordt voor de auto echter nagenoeg onmogelijk gemaakt. Parkeerplaatsen zijn opgeheven of onbetaalbaar, tarieven voor laadpalen behoren tot de hoogste van Nederland en parkeren buiten de Ring of in Noord kan alleen tegen betaling. Ondertussen wordt fors bezuinigd op het GVB.

Geroezemoes

Wie koos om binnen de Ring te wonen accepteerde impliciet ook het gezellige geroezemoes dat bij een grote, levendige uitgaansstad hoort. Daar moeten mensen dan achteraf natuurlijk niet over zeuren. In een stad als Amsterdam zijn altijd veel mensen op de been. Deze dynamiek is nooit geruisloos en geeft nu eenmaal wat stadsrumoer. Denk aan de veegwagens, bladblazers en vuilniswagens die onze straten schoonhouden en de leveranciers van supermarkten, bezorgers, hulpdiensten, et cetera.

Er zijn echter Amsterdammers die zich al ergeren aan het geluid van spelende kinderen op het schoolplein, of voor wie vijf passerende auto’s per uur er al vier teveel zijn.

Voor wie de grote stad echt te druk is moet verhuizen naar een klein dorp in de regio of naar het oosten van het land. Met de enorme overwaarde van je Amsterdamse woning koop je er een prachtig vrijstaand huis met riante tuin. Heerlijk rustig en je hebt echt van niets en niemand meer last.

Eric Borsboom, Amsterdam

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Met Life Socks wil Bart de maatschappij een handje helpen: ‘Elke sok heeft zijn eigen verhaal’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 07:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 438 words

**Byline:** Bas Voets

**Body**

Chilipepers, hondenpootjes, bokshandschoenen of zelfs een hele kruidentuin. Op de sokken van Utrechter Bart Koomen (30) staan de gekste dingen, maar er is een gemene deler. Ze dragen allemaal iets bij aan de maatschappij. ,,Elke sok heeft zijn eigen verhaal.”

Een sokkenmerk dat zich inzet voor de maatschappij, leg eens uit.

,,Voordat ik dat uitleg, is het denk ik belangrijk om wat background story te hebben. Zo’n dertien jaar geleden overleed mijn vader aan een oogmelanoom. In die tijd zijn wij als gezin goed bijgestaan door Stichting Melanoom en voor hen wilde ik graag iets terugdoen, maar ook voor andere goede doelen. Dat wordt nu realiteit met LifeSocks.”

Hoe dat zo?

,,Van ieder paar verkochte sokken gaat 10 procent van het aankoopbedrag naar het doel dat verbonden is aan die sokken. Tegelijkertijd werk je mee aan het vergroten van hun zichtbaarheid door de vrolijke, kleurrijke sokken te dragen.”

De prints zorgen voor een gesprek. Bijvoorbeeld: ‘Hey, wat een leuke sokken heb je aan. Waar staat het voor?’

Kun je al een paar voorbeelden van de ontwerpen geven?

,,Een van de initiatieven waar ik mee samenwerk is de Nierstichting. Zout heeft een enorme impact op je nieren. Wij hebben daarom een print gemaakt met chilipepers en eentje met een kruidentuin, met daarin peterselie, bieslook en knoflook. Allemaal smaakvervangers voor zout.”

,,Ander mooi voorbeeld is de print gemaakt door kinderen van de Fawaka Ondernemersschool als ontwerp voor een duurzame chocoladewikkel. Deze staat nu echt op de sokken! Zo heeft elke sok echt zijn eigen verhaal.”

Welke is zelf je favoriet?

,,Oh, dat is een hele lastige vraag. Eigenlijk hebben ze allemaal veel waarde, maar de kruidentuin springt er wel tussenuit, omdat ik die zelf helemaal met de hand heb getekend. De sokken van de sportspullenbank zijn ook bijzonder, want dat is de eerste die ja heeft gezegd. En de print met de melanoom heeft weer een persoonlijke tint. Tja, ik kan niet kiezen, haha.”

Happy Socks zijn natuurlijk erg populair. Hoop jij net zo groot te worden?

,,Kijk, stoute dromen zijn altijd goed en ik werk zelf bij een marketing agency. Dus het ligt redelijk in mijn straatje om hier een succes van te maken, maar mijn doel is vooral dat Life Socks een positieve bijdrage levert aan de initiatieven waar ik mee samen werk.”

De sokken van Bart zijn verkrijgbaar op de website lifesocks.nl

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

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

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Griezelen met Halloween? Hier moet je heen met je bloederige zeis**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 05:01 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 460 words

**Byline:** Laura Romanillos

**Body**

Eigenlijk is het volgende week dinsdag pas Halloween, maar je wordt nu al doodgegooid met pompoenen, spinnenwebben en al dan niet bloederige horrorspoken. Dat kun je verschrikkelijk vinden, maar het verschijnsel omarmen is ook een optie. Waar kan dat het beste?

Voordat je verzucht dat Halloween een stom commercieel Amerikaans feest is: het vindt zijn wortels in Europa. Allerheiligenavond, dat is Halloween op z’n Nederlands, is de avond voor Allerheiligen en Allerzielen. Dat we steeds meer door griezeligheid en levende doden omringd worden in deze periode, komt door de Ieren, die deze van oorsprong waarschijnlijk Keltische traditie meenamen bij hun grote oversteek naar Amerika. En nu krijgen we deze dus weer terug.

In Oss konden versierde huizen zich aanmelden bij Dolores Snoeks, die net als voorgaande jaren een Pompoenenjacht organiseerde. Op een kaart op Google Maps stipte zij samen met een collega al die huizen aan: het zijn er bijna driehonderd. ,,Haha, nee, ik ben zelf eigenlijk meer een fan van Kerstmis. De kerstboom staat hier ook al. Maar de kinderen vinden Halloween heel leuk, dus besloten we een paar jaar geleden de adressen van versierde huizen bij elkaar te brengen.”

Ook terug te vinden op de Osse kaart is Wijkcentrum Schadewijk, waar groots uitgepakt wordt met een griezelavond. Scary-Fairy-Fantasie is het thema - denk daarbij aan een bloederige Sneeuwwitje, en het halve wijkcentrum is ervoor omgebouwd: doolhof, spiegelkamer, kijkdoos, dans macabre. Je kunt zelf gaan kijken, vanaf 19.00 uur, de toegang is gratis.

Kerkhof

Maar overal in de regio gruwelt en griezelt het, dit weekend. Vaak zijn het kleine initiatieven, zoals de buren van de Ringbaan Noord in Uden, die een begraafplaatsje hebben aangelegd. Ook Geffen heeft een Pompoenenjacht, al is dat een besloten evenement. De kinderen in Berghem kunnen, behalve in hun eigen straten, morgenavond ook terecht bij Hoessenbosch. Voor de echte helden is er een ‘bloedroute’; de ‘spinnenroute’ schijnt wat minder eng te zijn.

Uitverkocht

In Uden-Zuid is een heel professionele Halloweentocht uitgezet, met een eigen website, met vrijwilligersbijeenkomsten vooraf, en assistentie van de wijkagent. De zevenhonderd kaarten waren in een mum van tijd uitverkocht. Maar ook op andere plekken kun je griezelen in Uden; bij Naat Piek bijvoorbeeld, waar ze op de échte datum van Allerheiligenavond, dinsdag dus, een spooktocht organiseren. Of in Land van Dico, waar ook twee tochten georganiseerd worden; voor kleine kinderen en de wat grotere.

Ook in Veghel spookt het zaterdagavond. Wie de scarezone in de Bloemenwijk mee had willen maken had een kaartje moeten hebben. Maar niet getreurd, er zijn meer spookspektakels; zo organiseert het centrum ook een lampionnenoptocht en een vossenjacht.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Akkers vol panelen, 'dat moet je niet willen'**

AD/Algemeen Dagblad

27 oktober 2023 vrijdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Landelijk; Blz. 11

**Length:** 402 words

**Byline:** WOUTER PEER

**Highlight:** Weilanden mogen niet meer zomaar worden vol gelegd met zonnepanelen. Het kabinet wil dat gemeentes en provincies nieuwe zonnepanelen op daken en gevels leggen en alleen als het echt niet anders kan op landbouw- en natuurgrond.

**Body**

Van alle opgewekte zonne-energie in Nederland komt ongeveer een vijfde van zogeheten zonneweides: grote parken vol zonnepanelen op landbouwgrond. Het kabinet wil de ontwikkeling daarvan een halt toeroepen: grond is schaars en ook nodig voor woningbouw en voedselproductie. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting heeft nu met provincies, gemeenten en waterschappen afgesproken dat nieuwe zonnepanelen vooral op gebouwen komen.

,,We zijn een heel klein landje en er moet van alles", licht De Jonge toe. ,,We moeten dus heel zuinig omgaan met onze schaarse ruimte." Hij wil voorkomen dat alle landbouw- en natuurgrond straks bedekt ligt met zonnepanelen. ,,Als je door de polder fietst, en je ziet op vruchtbare landbouwgrond zo'n enorm zonneveld, dan denk je 'Oei, wat is dat zonde van de ruimte'. Dat moet je echt niet willen in Nederland."

Zonneweides op landbouwgrond zijn misschien wel de makkelijkste optie voor het snel en veel uitbreiden van zonne-energie, maar niet de meest effectieve, aldus De Jonge. ,,Iedereen die wel eens op een kerktoren heeft gestaan ziet in een stad eindeloos veel daken die nog onbenut zijn. Er is nog zo ongelofelijk veel ruimte op daken, dat het doodzonde is om landbouwgrond te verspillen aan zonnevelden."

Eigenlijk komt het neer op een nieuwe manier van prioriteiten stellen. Dat doet het kabinet met vier treden: eerst daken en gevels, dan onbenutte terreinen in bebouwd gebied (bijvoorbeeld parkeerplaatsen of stortplaatsen), dan onbenutte terreinen in landelijk gebied (bijvoorbeeld stroken langs de snelweg), en als laatste pas landbouw- en natuurgronden.

,,Voor die laatste tree geldt dan een 'nee, tenzij'," licht De Jonge toe. ,,In beginsel gebeurt het gewoon niet meer. Een aantal projecten zitten alleen al zo ver in de pijplijn, die kun je niet meer stoppen. Maar de provincie zal niet snel meer een vergunning afgeven." Bestaande velden blijven staan, 'maar ook daar zijn contracten vaak tijdelijk', aldus de minister.

,,Dat we als Nederland zonne-energie nodig hebben, staat buiten kijf," zegt minister De Jonge. ,,De doelstellingen die we hadden, blijven staan. Maar zolang het veel te makkelijk blijft om open ruimte te gebruiken doen we te weinig ons best om zon op daken te krijgen of parkeerterreinen te benutten. Laten we daar eerst aan beginnen. Daar is ruimte zat."

We moeten zuinig zijn met onze schaarse ruimte

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 11

**Graphic**

Bestaande plannen worden nog uitgevoerd. Nieuwe zonneweides worden 'in beginsel' niet meer goedgekeurd. foto jeroen verhelst

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Wielerminnend Westland dolblij met Tour de France voor vrouwen: ‘Dit wordt één groot feest’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 02:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 598 words

**Byline:** Fred Vermeer

**Body**

De harten van wielerminnend Westland gaan sneller kloppen nu er met de Tour de France voor vrouwen een mondiale wielerkoers is binnengehaald. De beste fietsende vrouwen van de wereld denderen in de eerste etappe in 2024 van Rotterdam naar Den Haag half Westland door. ,,Dit wordt één groot feest.”

VVD‘er Roel Batelaan had het een paar maanden geleden al scherp gezien. Als de Tour de France voor vrouwen Den Haag en Rotterdam aandoet, dan mag het wielergekke Westland daarbij niet ontbreken in het routeboek. Zeker niet als er een lokale topper als Mylène de Zoete uit Naaldwijk in het peloton rondrijdt.

Daarom vroeg de Maasdijker de Westlandse sportwethouder Anko Goudswaard (GemeenteBelang Westland) zich in te spannen om dat voor elkaar te krijgen. Die was daar toen achter de schermen al heel druk mee bezig. ,,Als het zó dichtbij komt, dan moet je er ook alles aan doen om zo’n groot evenement naar Westland te halen”, vindt Batelaan. ,,Westland is een wielergekke gemeente en dan wil je natuurlijk niet dat het peloton door de weilanden van het Groene Hart rijdt, maar tussen de kassen van Westland.”

Het is een perfecte manier om de wereld naar Westland te laten kijken, vervolgt Batelaan. ,,Wielrennen leeft hier meer dan ooit en Nederland doet het heel goed met de vrouwen. Westland ademt wielrennen en het is goed om te laten zien dat we daar gek op zijn. We kunnen ons als Westland hiermee heel goed op de kaart zetten en het is goed dat het college hier voortvarend mee aan de slag is gegaan, met een mooi resultaat. Nu gaat het peloton ineens door Monster in plaats van de Mont Ventoux op.”

We hebben hier echt wel onze nek voor uitgestoken

Wethouder Goudswaard is apetrots dat al zijn inspanningen uiteindelijk beloond worden. ,,We hebben hier echt wel onze nek voor uitgestoken”, zegt hij in een reactie. ,,We zijn in juni al de gesprekken hierover begonnen, onder de radar met Topsport Rotterdam. Toen kwamen we al snel tot overeenstemming dat zo’n wereldwijd evenement ook naar Westland moet komen. Daar was geen twijfel over mogelijk.”

Andere gemeenten die ook graag de Tour de France Femmes wilden binnenhalen, visten achter het net, weet Goudswaard. ,,De wielerhistorie van Westland helpt natuurlijk ook mee. En als hier iets wordt georganiseerd dan wordt het goed aangepakt en een groot feest van gemaakt.”

Financieel gezien hoeft Westland met 10.000 euro ook maar een kleine duit in het zakje te doen. ,,Het wordt op televisie uitgezonden, dus we kunnen Westland helemaal op de kaart zetten”, stelt de wethouder. ,,Dit is echt iets om naar uit te kijken en past bij Westland. We zijn rijkelijk bedeeld met het aantal kilometers en we gaan nu kijken wat we er allemaal omheen kunnen organiseren.”

Het vrouwenwielrennen zit mega in de lift

Ook de organisatie van de Profronde Westland is blij dat de gemeente Westland dit voor elkaar heeft gekregen. ,,Dit is heel gaaf voor Westland”, zegt voorzitter Marco Vijverberg. ,,Het vrouwenwielrennen zit mega in de lift. In het verleden heb ik nog in de commissie gezeten om de Tour de France voor mannen naar Den Haag te halen. Dat is toen niet gelukt, maar dit is ook heel erg mooi. Je kan er van alles omheen organiseren, met Westland Wil Vooruit, met scholen, noem maar op.”

Dat het één groot feest wordt in augustus, daar twijfelt ook Roel Batelaan, voormalig lid van het wielercomité in Monster, niet aan. ,,Ik verwacht allemaal van die Varend Corso-taferelen van mensen die zelf iets verzinnen. Het mooie van Westland is dat er niks georganiseerd hoeft te worden om toch een feestje te kunnen houden. Dit wordt één groot feest.”

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Ik worstel me door ronkende campagnetaal. Partijprogramma’s geven geen antwoord**

De Volkskrant.nl

27 oktober 2023 vrijdag 03:18 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 654 words

**Byline:** Merel van Vroonhoven

**Body**

Al jaren aan het werk en toch bij je ouders inwonen, dankzij de ellenlange wachtlijsten voor een huurwoning. Na je scheiding van antikraak naar bedbank bij vrienden, van sloopwoning naar vakantiehuisje. Jarenlang uit een koffer leven, omdat je te weinig verdient voor een koophuis, maar te veel voor sociale huur. Na het overlijden van je partner nog altijd alleen in dat grote eengezinshuis, omdat er maar geen kleiner seniorenappartement is.

Volgens EO-onderzoeksplatform DIT zit bijna een kwart van de Nederlanders ongewild vast in hun woonsituatie. De vooruitzichten stemmen somber. De aan de markt verkwanselde woningmarkt – waarvan voormalig VVD-minister Blok zelfgenoegzaam zei dat ie ‘klaar was’ – zit op slot. Huurprijzen lopen op, het woningtekort stijgt in rap tempo. Alle politieke beloftes van nieuwbouw ten spijt.

Over de auteur

Merel van Vroonhoven is leraar, toezichthouder en columnist van de Volkskrant. Ze had 20 jaar bestuurlijke topfuncties waaronder voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten.Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit. Lees hier de richtlijnen van de Volkskrant.

Dat betaalbaar wonen voor de kiezer dus bovenaan de prioriteitenlijst prijkt, zal niemand verbazen. Echter, welke partij gaat de problemen echt oplossen? Voor de kiezer volstrekt onduidelijk, berichtte EenVandaag deze week.

Tijd voor een duik in de verkiezingsprogramma’s. Wat schrijven de partijen over hun woonplannen? Het goede nieuws: veel. Logisch, want het woonprobleem raakt aan vrijwel elk ander maatschappelijk thema en is groot. In 2023 staat het teller-tekort op 390 duizend woningen. Tenminste, dacht ik, tot ik de analyse van Volkskrant-journalist Serena Frijters las. Het doemgetal van 390 duizend blijkt van het boterzachte soort, gebaseerd op aannames waarvoor volgens een kritische Rekenkamer feitelijke gegevens ontbreken. Draai aan de knoppen van vraag en aanbod en de bouwopgave verandert rigoureus. Een jaar langer thuiswonen en alle leegstand meerekenen, verlaagt het tekort van honderdduizenden naar tienduizenden. Zorgelijk als je bedenkt dat deze bouwopgave de spil vormt voor vele partijprogramma’s.

Ideeën zijn er overigens genoeg. Ik worstel me door pagina’s vol ronkende campagnetaal en technisch jargon. Nieuwbouw – dat wil iedereen. Maar wat, waar en hoe, daarin schuilen grote verschillen. Koop of juist (sociale) huur? Sloop of verbouwen? Binnenstedelijk of buiten de stad? Straatje erbij aan de dorpsrand of hele nieuwe Vinex-wijk? Wel of geen grotere rol voor beleggers? Hypotheekrenteaftrek verder afbouwen of niet? Het schiet alle kanten op. Over de noodzaak van versimpelen van bouwprocedures en meer regie vanuit de overheid is dan wel weer consensus. Maar hoeveel en in welke vorm niet. Wat vooral ontbreekt, is de onderbouwing van deze grabbelton vol wensenlijstjes en ideeën zonder samenhang.

Een onbestemd gevoel overvalt me. Uren lezen levert niet meer inzicht op. Misschien biedt de nieuwe Stemwijzer soelaas. Dertig stellingen over verschillende thema’s flitsen voorbij. Zoals over onderwijs, slechts één stelling: ‘De overheid moet meer geld geven aan cultuuronderwijs.’ Maar dit gaat helemaal niet over de grote vraagstukken in het onderwijs! Laat staan dat het helpt een weloverwogen afweging te maken. Dat belooft niet veel goeds voor de stellingen over het volkshuisvestingsbeleid. Inderdaad, ook daar geen wezenlijke keuzes waarover partijen van mening verschillen. Louter kleinere twistpunten.

Een dag verder en geen steek wijzer dus. Waarvoor moet ik bij welke partij zijn? Programma’s geven de kiezer geen antwoord. Dat legt een zware hypotheek op politici om kiezers de komende debatten te geven waar ze recht op hebben: een glasheldere onderbouwing van goed doordachte woonplannen met een reëel uitzicht op een betaalbare woning voor iedereen. Precies waar zovelen naarstig naar zoeken.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Kees van Wonderen voelt druk toenemen bij Heerenveen: ’Het is twee voor twaalf’; PSV mist Noa Lang en Armel Bella-Kotchap in wedstrijd tegen Ajax**

De Telegraaf.nl

27 oktober 2023 vrijdag 1:54 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



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

**Length:** 413 words

**Body**

SC Heerenveen-trainer Kees van Wonderen voelt de druk toenemen in aanloop naar de wedstrijd tegen Heracles Almelo van zaterdagavond. De Friezen wisten de afgelopen zeven duels geen zege te boeken en zakten naar de vijftiende plek in de Eredivisie.

„Ik zag dat supporters een statement hebben afgegeven dat het vijf voor twaalf is”, zei Van Wonderen tijdens een persmoment. „Daar ben ik het wel mee eens, misschien is het zelfs wel twee voor twaalf. Dan heb ik het over onze sportieve situatie en plek op de ranglijst. De noodzaak en het besef van urgentie is er, want de verschillen in deze competitie zijn heel klein. Willen we hier uitkomen, dan moeten we punten gaan pakken.”

Volgens Van Wonderen zit zijn ploeg in „een situatie waar je niet in wilt zitten.” „Er zijn allemaal omstandigheden: sommige spelers kwamen laat en hebben tijd nodig. Maar je kan niet blijven zeggen dat je moet bouwen, er moet ook resultaat gehaald worden”, meent hij.

Van Wonderen meent dat ook de druk op hem als trainer begint toe te nemen. „Zo reëel moet je zijn. Je kunt je op een bepaald moment niet meer verschuilen achter bepaalde dingen”, zegt hij. „Als er te weinig punten worden gepakt en het spel niet voldoende is, dan ben ik daar als trainer verantwoordelijk voor. Dan is het vervolgens aan de club om daar een beslissing over te nemen. Daar ga ik niet over. Ik doe er alles aan om de boel om te buigen, maar ik snap dat het op een gegeven moment ook kan ophouden.”

PSV mist Noa Lang en Armel Bella-Kotchap in wedstrijd tegen Ajax

Noa Lang en Armel Bella-Kotchap ontbreken zondag bij de thuiswedstrijd van PSV tegen Ajax. Beide spelers zijn onvoldoende fit om tegen de bezoekers uit Amsterdam in actie te kunnen komen.

Lang miste de laatste duels vanwege een hamstringblessure. Mogelijk keert hij pas na de volgende interlandperiode terug. Bella-Kotchap raakte vorige week geblesseerd en miste de laatste duels met Fortuna Sittard en RC Lens. Trainer Peter Bosz wilde niet bevestigen dat de verdediger geopereerd moet worden. „Dat is niet aan mij om te zeggen. Ik denk dat onze club volgende week met een statement komt.”

PSV is na negen speelronden nog zonder puntenverlies in de Eredivisie. Ajax heeft al 16 verliespunten opgelopen in zeven competitieduels. De club staat op de 17e plaats en heeft de laatste negen duels in de Eredivisie en Europa League niet gewonnen.

De laatste en vooralsnog enige competitiezege van Ajax dateert van 12 augustus toen Heracles Almelo werd verslagen (4-1).

**Graphic**

Image, Kees van Wonderen tijdens de uitwedstrijd tegen AZ., ANP/HH

**Load-Date:** October 28, 2023

**End of Document**



**Ronald McDonald Rally in en rondom Zwolle moet naam aanpassen: ‘Ze willen geen enkel risico nemen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 04:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 457 words

**Byline:** Jasper van Loo

**Body**

De Ronald McDonald Rally, de jaarlijkse rally met oldtimers voor het goede doel door plaatsen als Zwolle, Steenwijk en Staphorst, moet de naam aanpassen. De reden is ‘aangepaste regelgeving rondom de naam vanuit Amerika’. Sjoerd-Jan Feenstra, organisator en franchisenemer van de McDonald’s restaurants Heerde, Kampen en Zwolle, geeft uitleg.

Van Ronald McDonald Rally naar Kids Benefits Rally; waarom veranderen jullie deze in de regio bekende naam?

,,Er zijn aangescherpte regels rond het gebruik van de beschermde naam Ronald McDonald. Dat is ons medegedeeld door het Ronald McDonald House Charities (die over de hele wereld zieke kinderen en hun ouders probeert helpen, red.) in Amerika. Bij de rally maken we gebruik van de naam en het kan niet goed zijn voor de organisatie als er iets misgaat. Het heeft met juridische dingen te maken.”

Is er angst in Amerika dat er misschien negatieve publiciteit komt bij bijvoorbeeld een ongeluk?

,,Dat zou kunnen ja. Ze willen geen enkel risico nemen door derden, die niet meteen bij de organisatie zelf werken, de naam te laten gebruiken en dat er dan iets misgaat.”

De naam kan alleen niet meer bij de rally gebruikt worden of ook nog bij iets anders niet?

,,Het Ronald McDonald Huis in Zwolle (waar familie van zieke kinderen bij het ziekenhuis verblijft, red.) mag de naam houden en blijft zeker bestaan, omdat deze direct onder de Nederlandse koepelorganisatie valt en die naam is vastgelegd. Alleen organisaties die fondsenwerving als hoofddoel hebben, mogen niet meer deze naam gebruiken. Het Ronald McDonald Benefiet Golftoernooi gaat bijvoorbeeld verder onder de naam Benefiet Golftoernooi.”

Balen jullie van de naamswijziging?

,,Ik denk niet dat het heel veel invloed op onze rally en het ophalen van geld heeft. We organiseren het al twaalf jaar en het is een bekende naam in de regio. Ieder jaar doen 80 teams mee en ze weten goed waar ze het voor blijven doen. De opbrengsten van de rally gaan altijd voor 75 procent naar het Ronald McDonald Huis Zwolle en 25 procent naar een ander goed doel voor kinderen. Dat blijft zo.”

Vandaar de nieuwe naam Kids Benefits Rally?

,,Ja, we willen ons de komende jaren graag blijven inzetten voor goede doelen voor kinderen. Twee weken terug hebben we bij de rally een geweldig bedrag - 37.500 euro - voor het Ronald McDonald Huis en 12.500 euro voor Monicares (de organisatie die steun biedt aan Zwollenaren die het moeilijk hebben als gevolg van kanker binnen het gezin, red.). Bij onze tocht met klassieke oude auto’s gaat het inschrijfgeld van deelnemers voor 100 procent naar goede doelen. Sponsoren betalen alle onkosten. Een leuke dag hebben en nog geld ophalen voor een goed doel, waardoor ouders bij hun zieke kind kunnen zijn, is een win-winsituatie.”

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Klinische Killer schendt keer op keer eigen strenge codes**

AD/Algemeen Dagblad

27 oktober 2023 vrijdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Media en Cultuur; Blz. 29

**Length:** 454 words

**Byline:** GUDO TIENHOOVEN

**Highlight:** We zagen hem vaker: de zwijgzame, eenzame huurmoordenaar die ons meeneemt in zijn bestaan. The killer verkent geen nieuw terrein. Toch houd je bijna twee uur lang je adem in.

**Body**

Nihilistische film van meesterfilmer david fincher is vooral een oefening in stijl

Thriller

The Killer

Regie: David Fincher. Hoofdrollen: Michael Fassbender, Tilda Swinton, Charles Parnell en Arliss Howard.

Nu in de bioscoop.

Vooral de eerste en mogelijk beste akte laat zien dat de film zich baseert op een (Franse) stripboekenreeks. Het titelpersonage, dat de gehele speelduur naamloos blijft, zit bijna letterlijk vast in een kader. Dagenlang houdt hij zich met een geweer schuil in de zolderruimte van een leegstaand appartement in Parijs, wachtend tot zijn doelwit eindelijk verschijnt achter het raam aan de overkant.

Hij vult zijn tijd met wat ochtendgymnastiek, een hapje, een drankje en een hoop staren. De kunst is niet nerveus worden en vooral wakker blijven. Een normaal mens zou knettergek worden, maar voor de Killer (waterkoud gespeeld door X men-acteur Michael Fassbender) is dit gesneden koek. Want denk maar niet dat je als huurmoordenaar een opwindend leven leidt. Wie zich snel verveelt, kan beter een ander vak kiezen, klinkt het droog in een van de vele voice-overs.

Klinkt saai? Niet in handen van een meesterfilmer als David Fincher (Fight club, Seven, The social network). De hypnotiserende belichting, het dynamische camerawerk, de brommende elektronische muziek van de rockband Nine Inch Nails; onder zijn regie wordt het optimale gehaald uit soms minimale settings. En die voice-overs - vaak een wat lui filminstrument - verschaffen een fascinerend inzicht in de 'morele' codes van zijn hoofdpersonage. Vooral omdat ze niet stroken met zijn handelen, zo blijkt al snel.

Een bescheiden spoiler (we hebben het hier over het eerste kwartier): die Parijse klus gaat mis en het beoogde doelwit komt met de schrik vrij. De gevolgen zijn desastreus. Als de opdrachtgevers zijn vriendin toetakelen, start onze moordenaar een bloedige vergeldingsactie. Fincher houdt ons daarbij bewust op emotionele afstand. Het gaat er niet per se om dat we de liefde voor zijn meisje voelen, maar dat we langzaam scheurtjes zien ontstaan in zijn cynische levensfilosofie.Eerst klinken zijn interne monologen nog dodelijk ernstig. 'Doe alleen waarvoor je wordt betaald, toon geen empathie, anticipeer op wat er komen gaat, improviseer niets...' Deze mantra's worden steeds herhaald, maar ook steeds vaker door de Killer zelf verraden. Wat wil hij zichzelf en ons als kijkers eigenlijk wijsmaken? Het heeft allemaal iets zwartkomisch.

The Killer is een wat nihilistische film die ook over nihilisme gaat, maar het is vooral een oefening in stijl. En wat voor stijl! Fincher maakte beslist betere films, maar weinig mensen zetten het medium zo schitterend naar hun eigen hand als hij.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 29

**Graphic**

Een mediterende Michael Faffbender in The Killer.

Filmposter van The Killer. De film draait nu in de bioscoop en verschijnt 10 november ook op Netflix .

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Negentig jaar Wijsgerige Kring Eindhoven: ‘Verschillende zienswijzen geven mensen een gevoel van verrijking’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 01:27 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 495 words

**Byline:** Yolanda Neijts

**Body**

EINDHOVEN - Kwetsbaar en weerbaar. Dat is het thema van het symposium waarmee de Wijsgerige Kring Eindhoven op dinsdag 31 oktober het 90-jarig bestaan viert. Omdat ook de filosofiestichting daarmee te maken heeft met op- en neergangen door de jaren heen.

De Wijsgerige Kring zag in 1933 het levenslicht door een initiatief van jonge ingenieurs van de Technische Universiteit Delft die na hun afstuderen bij het NatLab van Philips een baan hadden gevonden. ,,Die raakten in de knel met zichzelf door vragen op medisch-ethisch vlak in hun werk. Vragen over de ontwikkelingen die radio en televisie met zich meebrachten, over de effecten die al die signalen, maar ook röntgenstraling op onze gezondheid zouden hebben”, zo vertelt voorzitter Peter de Wind van de stichting.

Katholieke club

De Wijsgerige Kring bleef tot in de oorlogsjaren beperkt tot een NatLab-club die tot 1943 niet toegankelijk was voor vrouwen. Dat veranderde met de komst van de zusters van verschillende congregaties, niet alleen uit Eindhoven, maar ook ver daarbuiten. ,,Ook zij hadden behoefte aan handvatten”, vervolgt De Wind. ,,Bovendien was de kring in die tijd nog een echte katholieke club die uiteindelijk ook is overgenomen door de paters Augustijnen die ook een filosoficum hadden met grote namen. Dat is tot 1980 zo gebleven, maar toen verdween - onder meer door ouderdom onder de paters - het filosoficum en is ook de kring verzelfstandigd.”

Veel stromingen en invalshoeken

Bestuurslid Wim van Golstein Brouwers: ,,Vandaag de dag staat de Wijsgerige Kring open voor iedereen en biedt kennis aan zoveel mogelijk mensen vanuit allerlei invalshoeken. Denk maar aan het existentialisme, de oosterse, Zuidamerikaanse en Afrikaanse filosofie. Te veel stromingen om allemaal te noemen en al die verschillende ideeën brengen soms ook verwarring, maar toch overheerst steeds weer het gevoel van verrijking onder de bezoekers.”

Bezoekers zuigen alle informatie op en ook jongeren zijn geïnteresseerd

Het gaat er bij de kring dan ook puur om kennisoverdracht, er vinden geen discussies plaats tijdens de lezingen. En daar is volgens beide bestuursleden veel behoefte aan. ,,Mensen zuigen de informatie op en voor onze activiteiten hebben niet alleen de wat ouderen belangstelling, ook middelbare scholieren en hun ouders tonen interesse in de onderwerpen die wij ter sprake brengen.”

Toezichthouder bewaakt kwaliteit

De lezingen trekken vandaag de dag nog steeds zo'n zestig tot zeventig bezoekers. De onderwerpen zijn divers en variëren onder meer van esthetica tot techniekfilosofie en van cultuur- tot muziekfilosofie. ,, Alle filosofische disciplines moeten hier aan bod kunnen komen, maar altijd wetenschappelijk onderbouwd. Daar ziet ook de Wetenschappelijk Adviesraad op toe.”

Het symposium ‘Kwetsbaar en Weerbaar’ van de Wijsgerige Kring Eindhoven vindt op dinsdag 31 oktober vanaf 17.30 uur plaats in de Maria Magdalenakerk op Boschdijk 354 in Eindhoven. Meer informatie via wijsgerigekingeindhoven.com.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Mooi: dit is waarom er tegels met blauwe bloemen in Breda liggen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 07:32 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 445 words

**Byline:** Rinse Bulkmans

**Body**

Bewoners van Het Beemdhuis in de Haagse Beemden kunnen vanaf nu gebruikmaken van een zogeheten vergeet-mij-nietjespad. Het pad bestaat uit meerdere tegels, beschilderd met vergeet-mij-nietjes. En dat is niet zonder reden.

“De route start bij het Beemdhuis en via een bruggetje loop je door de Bertelsberg naar het winkelcentrum”, zegt Astrid Nooij. Ze is activiteitenbegeleider in het Beemdhuis en hielp mee met het realiseren van het pad. “Het pad is aangelegd voor mensen met dementie. Als zij het pad met de vergeet-mij-nietjes volgen, weten ze hoe ze naar het winkelcentrum moeten lopen en terug.”

Inspiratie voor de route

De activiteitenbegeleider kwam op het idee toen ze in Breda rondliep. “Ik zag overal tegels met lieveheersbeestjes en dacht dat wij daar met het Beemdhuis ook iets mee konden doen. Samen met andere vrijwilligers van het Beemdhuis bespraken we de mogelijkheden en kwamen tot de conclusie dat een pad voor mensen met dementie, die bij ons zitten, een goed idee is.”

Bewoners die meehelpen

Astrid werkte met meerdere partijen samen. Zo bedacht ze met Atelier Breda het ontwerp voor de tekeningen op de tegels. “We kozen voor de vergeet-mij-nietjes, omdat dat het symbool voor Alzheimer is. De bewoners van het huis hebben de vergeet-mij-nietjes blauw (kleur van de bloemen) geverfd.” Een van de bewoners is de 85-jarige Bert van der Laan (foto onder), die zelf dagenlang tegels beschilderde.

Tekst gaat verder onder foto>

“Het schilderen is een soort therapie. Het houdt je bezig”, zegt Bert. “Bovendien wilde ik graag aan het pad meewerken, omdat mijn vrouw onlangs is overleden aan dementie. Ik heb haar in haar laatste periode gezien en weet hoe zwaar het is. Daarom is het belangrijk dat er nu zo’n pad is. Op die manier weten de bewoners hoe ze een route moeten lopen. Ik denk dat deze tegels helpen.”

De route

Op woensdag 25 oktober werd de laatste tegel van het pad aangelegd. Dit gebeurde door verschillende bewoners, waaronder Bert, en de Bredase wethouder Boaz Aadank. “Ik ben heel trots op het pad”, zegt Bert. “In totaal liggen er 25 tegels”, zegt Astrid.

Tekst gaat verder onder foto>

Meerdere paden

Volgens Astrid en Bert zijn de bewoners blij met het pad. “Ik heb hem al een paar keer gelopen met andere bewoners en het bevalt goed”, zegt Bert. Astrid vult Bert aan: “We willen in de toekomst meer van dit soort paden aan gaan leggen in andere delen van de buurt.

Check hieronder de foto’s van het aanleggen van de laatste steen van de route>

Dit is een artikel van indebuurt Breda. 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 30, 2023

**End of Document**



**Hiep hiep hoera, Amsterdam is 748 jaar: 5 manieren om in de stadsgeschiedenis te duiken**

Het Parool.nl

27 oktober 2023 vrijdag 06:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 500 words

**Byline:** Hannah Bakx

**Body**

Op zaterdag 27 oktober bestaat Amsterdam 748 jaar. Op deze vijf manieren kun je dit heuglijke feit vieren én tegelijkertijd iets leren over de geschiedenis van de stad.

1. Panorama Amsterdam

Om je te verdiepen in de geschiedenis van de hoofdstad is de tentoonstelling Panorama Amsterdam in het Amsterdam Museum een goed startpunt. Deze beknopte introductie vertelt je over de grote lijnen van het Amsterdamse verleden, in een chronologisch overzicht. Aan de hand van personen, locaties en gebeurtenissen ontdek je, met een audiotour, hoe het Amsterdam van vandaag de dag tot stand is gekomen. Je eindigt in het nu, in de verhalen en thema’s die nu spelen in de stad.

Amstel 51

2. Historische ommetjes

Hij werd een groot fenomeen tijdens corona en inmiddels weten ruim 23.000 Amsterdammers (en daarbuiten) hem te vinden via Instagram: Tom Jongbloed maakt historische ommetjes door de stad en vertelt over van alles wat hij ziet op zijn pagina Ommetje met Tom. Inmiddels is er in samenwerking met FC Centrum nu ook een podcast.

3. Archieven, animaties en stadsboeken

Waar kun je beter in de geschiedenis van de stad duiken dan in het geheugen van de stad: het Stadsarchief. Bij een archief denk je misschien al snel aan meters papier en dozen vol documenten, en die heb je er zeker, maar er zijn ook wisselende tentoonstellingen én een permanente expositie over de geschiedenis van Amsterdam. Deze is gratis te bezoeken.

Naast de geschreven bronnen is er veel (bewegend) beeld te zien, dat je een prachtig inkijkje geeft in de oude stad. Zo kun je in de filmzaal neerploffen voor oude filmbeelden en kun je online de animaties bekijken die het Stadsarchief heeft gemaakt. Twee grote stadsuitbreidingen zijn in video’s visueel gemaakt. De eerste gaat over de aanleg van de grachtengordel , de tweede toont de stadsuitbreidingen van de negentiende eeuw.

Wil je je nog verder verdiepen in de historie, dan kun je je naar hartelust uitleven in de Stadsboekwinkel die in hetzelfde pand zit. Daar vind je wandelgidsen, kookboeken, biografieën, knutselboeken, plattegronden en nog veel meer over de stad.

Vijzelstraat 32

4. Buurtgeschiedenissen

Benieuwd naar de geschiedenis van je buurt? Bezoek een van de vele buurtmusea in Amsterdam, die veelal worden gerund door enthousiaste vrijwilligers en amateurhistorici. De openingstijden zijn vaak onregelmatig, dus raadpleeg de websites voor je bezoek. 23 van deze kleinere musea werken samen onder de noemer Musea om de Hoek, zoals Buurtmuseum Indische Buurt, Museum Amsterdam Noord, Van Eesteren Museum en Buurtmuseum Bellamy.

5. Een geschiedenispodcast

Al decennia is Ons Amsterdam hét historische tijdschrift van de stad, en sinds begin dit jaar heeft het een maandelijkse podcast waarin auteurs je over de meest uiteenlopende onderwerpen bijpraten. Neem de vraag welke kroeg de oudste kroeg van de stad is, de strijd om de onderdoorgang van het Rijksmuseum of een zeventiende-eeuws liefdesverhaal tussen twee vrouwen, dat ook iets vertelt over de tolerantie van destijds.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Wie ziek is of lastig, is snel de klos na faillissement. Was dat bij Byldis in Veldhoven ook het geval?**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 09:30 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 523 words

**Byline:** Peter Scholtes

**Body**

VELDHOVEN - Voor 15 van de circa 265 medewerkers was geen plaats meer bij de doorstart van het Veldhovense bouwbedrijf Byldis. Vielen daarbij de zieken en zwakkeren al eersten af?

FNV-bestuurder Paul van Boxtel sprak de meeste van de 15 medewerkers van Byldis die geen nieuw contract kregen aangeboden. ,,Een aantal van hen was vaker ziek of langdurig ziek. Dat valt op.”

Bewijzen dat nieuwe eigenaar Mutares de zieken en zwakkeren liet afvallen, kan Van Boxtel niet. Mutares-directeur Jurjen Soppe liet eerder weten dat ‘in individuele gevallen’ de keuze is gemaakt om medewerkers niet mee te nemen in de doorstart. Hij wilde donderdag niet nader reageren op de selectieprocedure. ,,Het lijkt me niet gepast om dat via de media te doen.” Soppe zegt open te staan voor persoonlijk contact met de betrokkenen.

Voormalig Byldis-medewerker Jan van Waardenburg (62) vertelt dat in zijn geval sprake was van een medische situatie die een rol kan hebben gespeeld in wat voor hem als een ontslag voelt. Hij kon na een bedrijfsongeval zijn functie als servicemonteur niet meer goed uitvoeren, zegt hij. Na een reïntegratietraject stapte hij over naar een productiefunctie. ,,Dat beviel goed. Ik wilde dit nog twee jaar doen en dan met vervroegd pensioen gaan.”

'Supergoede’ beoordelingen

Van Waardenburg kreeg te horen dat voor hem vanwege ‘overcapaciteit’ geen plaats was. ,,Ik heb me altijd vol ingezet voor het bedrijf. Mijn beoordelingen waren supergoed.” Hij vermoedt dat ook zijn leeftijd en salaris van invloed zijn geweest. Vanwege zijn leeftijd had hij zijn salaris behouden in zijn lager gewaardeerde nieuwe functie.

We bemoeien ons niet met wie wel of wie niet meegaat

De bij Byldis betrokken curatoren Reinoud van Oeijen en Dirk de Jong zeggen niets te weten van de gang van zaken rond de medewerkers die geen nieuwe arbeidsovereenkomst kregen aangeboden. Zij kijken of de koper zich houdt aan het minimum aantal banen dat in de bieding is gegarandeerd. ,,We bemoeien ons niet met wie wel of wie niet meegaat”, zegt De Jong.

Koper kan kiezen

In juridisch opzicht kan de FNV niets betekenen voor de 15 Byldis-medewerkers die buiten de boot zijn gevallen, stelt Van Boxtel. De doorstartende partij heeft volgens de faillissementswet de vrijheid om te bepalen wie wel of niet aan boord mag blijven.

De beter presterende medewerker zal in een beter blaadje staan dan de onderpresteerder.

Daarvan wordt in zijn algemeenheid gebruik gemaakt, weet curator Van Oeijen. ,,De beter presterende medewerker zal in een beter blaadje staan dan de onderpresteerder.” Het grootste risico om te worden gepasseerd lopen volgens hem ‘mensen die vlak voor hun pensioen zitten, ziek zijn of lastig zijn’.

Een wetsvoorstel om te komen tot een transparant selectieproces van medewerkers bij een doorstart na faillissement, is in de politieke ijskast beland. Een optie in het voorstel is het afspiegelingsprincipe (gebaseerd op indelingen in leeftijdsgroepen), zoals dat geldt bij ontslagen in geval van een reorganisatie. Curatoren zijn er geen voorstander van. ,,Ik denk dat heel veel partijen zullen afhaken voor een doorstart als dat zou gaan gelden”, meent De Jong.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Rode loper van start tot finish**

AD/Algemeen Dagblad

27 oktober 2023 vrijdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Sportwereld; Blz. 9

**Length:** 510 words

**Byline:** THIJS ZONNEVELD

**Body**

Column

Ik moest drie keer in mijn ogen wrijven om te zien wie het waren. Naast elkaar zat een stel wielrenners en wielrensters, in hun netste pak, ongemakkelijk naar de fotografen en de cameraploegen te staren. Zonder helmen, spiegelende zonnebrillen, lycra pakjes en een borst vol met sponsornamen waren ze nagenoeg onherkenbaar. Jonas Vingegaard had een colbertje aan, dat zag er zo vreemd uit dat hij net zo goed met een indianentooi of een Pippi Langkous-pruik in de zaal kunnen gaan zitten.

Traditie: elke oktober, een paar weken na het einde van het seizoen, verzamelt de crème de la crème van het peloton zich in Parijs voor de voorstelling van de Tour de France van volgend jaar. Iele jongens en meisjes in net te grote pakken en jurken, stuk voor stuk hopend op een parkoers dat ze ligt. Demi Vollering keek handenwrijvend naar de voorstelling van een Tour des Femmes die zich voor de helft in Nederland of een Nederlandse berg zal afspelen, Mark Cavendish vloekte binnensmonds omdat de sprinters er weer bekaaid vanaf komen.

Grootste winnaar van de Tour-presentatie van 2024: de fans. Voorbij zijn de jaren dat de ASO koos voor eindeloze series vlakke etappes en bij gebrek aan Franse podiumkandidaten wordt er zelfs geen parkoers meer getekend dat perfect aansluit op de kwaliteiten van Pinot, Bardet of Gaudu. Zo staan er komend jaar zowaar weer twee - door Franse klassementsrenners gehate - tijdritten op het programma. Nog meer goed nieuws: de Tour begint met een paar hele en halve bergetappes, waardoor de favorieten er vanaf dag 1 moeten staan en de kans op omwentelingen diep in de Tour toeneemt. Zelf word ik blij van de slotrit: een klimtijdrit rond Nice in plaats van de verplichte optocht op de Champs-Élysées die elk jaar opnieuw smaakte als een drol op een slagroomtaart.

Ik weet alleen niet wat ik aanmoet met die gravelrit. Mijn ene hersenhelft staat te popelen om het spektakel en de mooie beelden te zien, de andere vindt het onverantwoord en oneerlijk vanwege de grote kans op een lekkebandenfestival. De crux is denk ik vooral hoe de gravelstroken erbij liggen. Gravel à la Strade Bianche: prachtig. Gravel à la Parijs-Tours: belachelijk in een drieweekse ronde. Met een beetje pech sta je daar als klassementsrenner om de haverklap met je wiel in de lucht te zwaaien: al die maanden voorbereiding voor niks.

De onvermijdelijke chaos van die gravelrit is iets waarop Tadej Pogacar beter gaat dan Jonas Vingegaard. De rest van de Tour is het, qua parkoers, andersom. Van start tot finish is er een rode loper uitgerold voor Vingegaard en Jumbo-Visma om hetzelfde te doen als in de afgelopen twee Tours: net zolang beuken totdat Pogacar breekt. Toen de laatste ritten van de Tour van 2024 werden voorgesteld, stuk voor stuk bergetappes op grote hoogte, kon Vingegaard een besmuikt lachje vanonder zijn Pippi Langkous-pruik niet verbergen.

Op die ene gravelrit na had hij zich geen beter parkoers kunnen wensen.

Op die ene gravelrit na had Vingegaard zich geen beter Tour-parkoers kunnen wensen

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 9

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Herkenbaar een davidsster dragen, veel Joden in Nederland durven het niet meer**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 11:36 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1252 words

**Byline:** Chris van Mersbergen

**Body**

Het is niet makkelijk, zeker niet deze weken, Jood zijn in Nederland. Herkenbaar een davidsster dragen? De meeste Joden durven het niet meer, zeggen Jonathan Feldmar en Tamar Efrati, beiden 25. ,,Ik heb soms het gevoel dat als ik morgen word aangevallen, het niemand iets uitmaakt.”

Jonathan Feldmar (25), woont in Den Haag, studeert internationale betrekkingen in Leiden.

,,Maandag 9 oktober, na het weekend van de aanvallen van Hamas in Israël, ging ik naar de universiteit in Leiden, waar ik studeer. Dan zie je mensen die arafatsjaals dragen, dat komt dan toch binnen. Om me heen hoorde ik studenten die goedpraatten wat Hamas had gedaan. Terwijl ik me druk maakte over het feit of mensen die ik kende wel veilig waren. Ik heb familie wonen in de kibboets Re’im, waar in de buurt het festival gehouden werd dat door Hamas is aangevallen. Gelukkig zijn ze ongedeerd gebleven.’’

,,Mensen met een Joodse achtergrond zijn bang om de straat op te gaan, bijvoorbeeld om aandacht te vragen voor het lot van de gijzelaars. Intussen zijn er grote pro-Palestinademonstraties waar antisemitische leuzen geroepen worden. Antisemitisme moet in Nederland harder aangepakt gaan worden. De situatie is zo ernstig geworden, dat ik me gedwongen voel om me er in het openbaar tegen uit te spreken. Ik wil dat mensen weten wat er aan de hand is.’’

Als er iets gebeurt in Israël, heeft dat altijd effect op de Joodse gemeenschap in Nederland

,,De sfeer is gewoon omgeslagen, dat merkt iedere Jood. Zelf droeg ik altijd een ketting met een davidsster onder mijn shirt, maar nu niet meer, uit veiligheidsoverwegingen. Mensen dragen een pet over hun keppel heen. Joden hebben traditioneel een mezoeza bij hun voordeur hangen, een rolletje met een tekst uit het Oude Testament erop in een kokertje. Maar die worden nu op grote schaal naar binnen gehaald, uit angst dat mensen thuis worden opgezocht. Scholen gaan tijdelijk dicht. Als je bedenkt hoe goed die scholen al beveiligd worden, zegt dat iets over de ernst van de bedreigingen waar ze mee te maken hebben.’’

,,Als er iets gebeurt in Israël, heeft dat altijd effect op de Joodse gemeenschap in Nederland. Maar nu is het echt extreem. Wij proberen te rouwen om ruim 1400 mensen die op gruwelijke wijze zijn vermoord. Maar als je op sociale media kijkt, zie je voornamelijk haat tegen Israël en tegen Joden. Zoals de Palestijnen, of in bredere zin moslims, niet verantwoordelijk zijn voor wat Hamas heeft gedaan, zijn Joden niet verantwoordelijk voor wat de Israëlische regering en het leger doen. Het is heel belangrijk dat mensen dat eindelijk gaan begrijpen.”

Tamar Efrati (25), woont in Amsterdam, studeert Law and Politics of International Security aan de Vrije Universiteit.

,,Ik was op een Joodse basisschool om te luisteren naar de verhalen van kinderen. Er kwam veel los. Over ouders die de hele dag nieuws zitten te kijken, over een vriendin van een moeder die is vermoord. Kinderen krijgen advies om geen Hebreeuws te praten op straat, hun kettinkje met davidsster te verstoppen. Op de sportclub wordt sommigen gevraagd of ze voor of tegen Israël zijn, en ze weten al dat het niet slim is om ‘voor’ te zeggen. Ze krijgen naar hun hoofd geslingerd dat ze genocideplegers zijn. Voor kinderen is dit een enorm verwarrende, benauwende tijd.’’

,,Ik merk om me heen dat er heel veel angst is bij mensen met een Joodse achtergrond. Niet alleen omdat er fysiek iets kan gebeuren. Maar ook vanwege de manier waarop de discussie in Nederland wordt gevoerd. Mensen hoeven niet te zeggen: ik sta 100 procent achter Israël. Maar Joden moeten zich wel veilig kunnen voelen om zichtzelf te uiten.’’

Ik ben naast Joods ook Israëlisch, ik heb veel familie en vrienden daar. In de discussie wordt Israël vaak neergezet als de algehele agressor en elke Jood als een kolonist die land wil inpikken van Palestijnen. Maar er zijn ook veel Israëliërs kritisch op het beleid van president Netanyahu. Zij dragen Israël tegelijk een warm hart toe, en beschouwen het als een veilig thuis. Dat kan los van elkaar bestaan. In de discussie lijken dat soort nuances niet te bestaan.’’

Ga met elkaar het gesprek aan, probeer elkaars verhaal te begrijpen

,,Ik heb soms het gevoel dat als ik morgen word aangevallen, het niemand iets uitmaakt. Voor het lijden van Joden gaan mensen niet de straat op. Ik weet niet waar dat door komt. Ik vind het erg heftig om te zeggen dat iedereen Joden haat, ik denk dat het toegenomen antisemitisme ook voortvloeit uit een gebrek aan kennis. Ik hoor vaak mensen zeggen: waarom gaan Joden niet weg uit Israël, terug naar Europa, dan is het toch opgelost? Wie dat zegt, weet niets van de geschiedenis van het antisemitisme, die veel verder teruggaat dan de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. En met die geschiedenis in het achterhoofd is het veel te makkelijk om Israël heel zwart-wit neer te zetten als een agressieve, koloniale bezetter.’’

,,Al die haat tegen Joden die je op sociale media ziet, vind ik eng. Het gebeurt gewoon weer, denk ik dan. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen uit zijn of haar bubbel op sociale media komt. Ga met elkaar het gesprek aan, probeer elkaars verhaal te begrijpen.”

Feldmar en Efrati zijn beiden werkzaam voor de Nederlandse tak van Standwithus, een organisatie die voorlichting geeft over Israël, de Holocaust en de Joodse gemeenschap.

Stijging aantal incidenten

Er is sinds 7 oktober een stijging zichtbaar van zowel het aantal meldingen van online discriminatie van Joden als van mensen met een Palestijnse achtergrond. Dat stelt een woordvoerder vanMeld.Online Discriminatie (MOD), een organisatie die in 2013 is opgericht in opdracht van het ministerie van Justitie & Veiligheid. ,,Voorheen kregen we misschien wekelijks een melding van online antisemitische berichten, nu zijn het er dagelijks meerdere.”

Volgens de woordvoerder is de verhouding tussen berichten gericht tegen Joden en berichten gericht tegen Palestijnen ‘zo’n beetje tweederde eenderde’. Exacte aantallen zegt hij nog niet te hebben.

De meldingen worden door juristen van het meldpunt beoordeeld. ,,Een deel is strafbaar volgens het wetboek: dan gaat het bijvoorbeeld om belediging, discriminatie, of oproepen tot haat en geweld. Als dat het geval is, rapporteren we het bij socialemediabedrijven, of bij autonome blogs of websites, met het verzoek om het te verwijderen.”

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), dat sinds 1982 een meldpunt antisemitisme heeft, ziet een ‘explosieve stijging’ in het aantal ‘reallife’ incidenten, zegt directeur Naomi Mestrum. ,,Dan heb je het over incidenten die rechtstreeks tegen een persoon gericht zijn: scheldpartijen, appjes, persoonlijke berichten op sociale media, bekladdingen op huizen.” Exacte cijfers heeft Mestrum niet. ,,Die zijn we aan het verzamelen, we hopen ze snel naar buiten te brengen.”

De politie heeft geen cijfers van het aantal aantal antisemitische incidenten sinds 7 oktober, laat een woordvoerder weten. Dit omdat er niet specifiek op geregistreerd wordt, stelt de woordvoerder. ,,Antisemitisme kan een motief zijn, maar is niet het misdrijf. Het misdrijf kan zijn discriminatie of bedreiging of vernieling. Dat houden we wel bij, maar het is onmogelijk om te zeggen in hoeveel gevallen sprake is van een antisemitisch motief.”

Van het aantal incidenten sinds 7 oktober waarbij mensen met een Palestijnse of moslimachtergrond het slachtoffer waren, heeft de politie ook geen overzicht.Stichting Meld Islamofobie en Muslim Rights Watch Nederland waren vrijdag niet bereikbaar voor een reactie.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Albert Heijn opent gemechaniseerd distributiecentrum voor online boodschappen; ’Online winst is niet relevant’**

De Telegraaf.nl

27 oktober 2023 vrijdag 1:51 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



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

**Length:** 490 words

**Byline:** Henrico Pit

**Dateline:** Barendrecht

**Body**

Albert Heijn heeft in Barendrecht een gemechaniseerd distributiecentrum voor online boodschappen geopend. Driehonderd robots maken daar het werk voor medewerkers lichter en de supermarktketen kan zo meer bestellingen verwerken.

En dat laatste is zeker nodig, zegt ceo Marit van Egmond. „Steeds meer mensen kopen online. De e-commerce business groeit gigantisch hard. En dat is structureel. Het was geen korte opleving in coronatijd.”

Inmiddels is online bij Albert Heijn goed voor 10% van de omzet. Een op de twee mensen die online food bestelt, doet dat volgens Van Egmond bij ’haar’ keten. Om aan de vraag te kunnen voldoen, heeft Albert Heijn inmiddels acht zogenoemde Home Shop Centers waar de online bestelde boodschappen worden verzameld en naar de klanten worden gebracht.

45.000 bakken

De nieuwste aanwinst staat in Barendrecht en is de geavanceerdste tot nu toe. Daar zoeven vanaf komende maandag driehonderd robots over 5000 m2 aan rails. Daaronder liggen 45.000 bakken met boodschappen.

De robots, bijna allemaal in AH-blauw en een enkele in Bonus-oranje, halen daar de houdbare producten uit en sturen de mandjes naar de medewerkers. Die maken de bestellingen compleet, onder andere door er verse producten aan toe te voegen.

Want ja, medewerkers zijn er nog steeds. Al hoeven die dankzij de robots niet meer 8 tot 12 kilometer per dag te lopen. Het kersverse Home Shop Center, dat de bestaande vestiging in Rotterdam vervangt, biedt werk aan zo’n negenhonderd mensen: de ene helft werkt binnen, de andere helft bezorgt.

Daarmee ligt het aantal medewerkers min of meer gelijk aan dat in de andere zeven vestigingen. Wat is dan het voordeel? „Dat we uiteindelijk meer orders kunnen doen.”

Krappe arbeidsmarkt

Van Egmond wijst op de krappe arbeidsmarkt. „Daar hebben wij uiteraard ook mee te maken. Gelukkig zijn er nog steeds veel mensen die bij ons willen werken. Maar als ik vooruitkijk: we moeten wel zorgen dat we alle orders kunnen uitvoeren. Daar hebben we gewoon deze techniek voor nodig.”

Het al bestaande Home Shop Center in Zwolle wordt ook gemechaniseerd. De opening staat halverwege 2024 gepland. Hoeveel geld er met de investeringen is gemoeid, wil Van Egmond niet zeggen. Meer van deze distributiecentra voor online staan voor de komende jaren niet op het programma. „Ik denk dat we met deze acht voorlopig uit de voeten kunnen.”

Winstgevend?

Hoe maak je van de onlineverkoop een winstgevende operatie? „Ik kijk er niet op die manier naar”, zegt Van Egmond. „Ik vind dat niet relevant.” Ze ziet online als ’een kanaal’, net zoals de supermarkten dat zijn. „Het gaat over het totaal. En over het totaal zijn we winstgevend.”

Albert Heijn probeert wel de bezorgroutes efficiënter in te richten. „We gaan klanten vragen om een bezorging te combineren met de buren. Daar krijgen ze dan voordeel voor terug. Samen kun je zo €26 per jaar verdienen.” Iedereen blij, denkt Van Egmond. Minder busjes in de wijk, meer geld in de portemonnee.

**Graphic**

Image, Driehonderd robots nemen medewerkers veel werk uit handen., ANP/HH

**Load-Date:** October 28, 2023

**End of Document**



**De Maand van de Geschiedenis toont een ernstig gebrek aan historisch besef**

NRC.nl

oktober 27, 2023 10:17 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 1292 words

**Byline:** Jan Warndorff

**Highlight:** Wetenschap als wondermiddel? Juist de Maand van de Geschiedenis zou ons moeten helpen de wetenschap te relativeren als één bepaalde, cultuurhistorisch gegroeide manier van denken en handelen, schrijft Jan Warndorff.

**Body**

Ter lering en vermaak: doorzoek het internet op de frase ‘slimmer dan gedacht’. Dat levert een lange lijst resultaten op, waaruit blijkt dat onder andere bijen, vogels, gekko’s, geiten, paarden, kwallen, planten en ook bacteriën allemaal slimmer zijn dan hoe zij lange tijd door de wetenschap zijn voorgesteld. Waaruit maar blijkt dat vooral wetenschappers veel dommer zijn dan gedacht. In plaats van zich werkelijk voor dieren en planten te interesseren en zich daar met open blik toe te wenden, hebben ze daar lange tijd hele simplistische plaatjes opgeplakt. En alle indicaties van intelligentie en een innerlijk leven, zoals wij die zo duidelijk zien in onze honden en katten, werden als slechts schijn gelabeld en genegeerd.

**Jan Warndorff** is filosoof en auteur van onder andere *Ik ben de wereld. Anders denken in de 21e eeuw* . Zondag 29 oktober houdt hij een lezing over het thema van de Maand van de Geschiedenis ( Stadsklooster Utrecht, 15.30 uur ).

Deze desinteresse is een elementaire vorm van geweld die rechtstreeks terugvoert naar ‘de vader’ van het moderne denken, de Franse filosoof René Descartes, die leefde in de zeventiende eeuw. Volgens hem kon je prima een kat levend en wel op een plank vastspijkeren en opensnijden, al dat gekrijs was slechts machinaal gepiep. Dieren en planten weten niets, willen niets, voelen niets; zo was en is vaak nog steeds de overtuiging.

Deze overtuiging wortelt in een veel algemener vooroordeel, namelijk dat alles wat bestaat slechts mechanisch aangedreven materie is, pure uitwendigheid, louter object, tegenover het enige willende en wetende subject: de mens. Dit mechanische wereldbeeld is het fundament voor de moderne natuurwetenschap.

Inmiddels wordt steeds duidelijker hoe dit mechanische en instrumentele wereldbeeld heeft bijgedragen aan de brute exploitatie en vernietiging van de aarde. Maar een dergelijke kanttekening lijkt aan de huidige Maand van de Geschiedenis voorbij te zijn gegaan. Dit jaar is die gewijd aan de wetenschap, onder de titel ‘Eureka!’. Met deze kreet van verrukking om een geniale vondst brengt deze editie „een ode aan de makers van de vooruitgang, de architecten van de wereld van morgen”. Wetenschappers als helden, de wetenschap als wondermiddel: daarmee toont de Maand van de Geschiedenis juist een ernstig gebrek aan historisch besef.

**Hyperwetenschappelijke 20ste eeuw**

Uiteraard: waar zouden wij zijn zonder wetenschap en technologie? Letterlijk alles wat we vandaag om ons heen zien is op de een of andere manier gevormd door de wetenschap, vanaf de kleren aan ons lijf en het voedsel wat wij eten tot de huiselijke, stedelijke en zelfs natuurlijke leefomgeving. Spectaculair is ook de bevolkingsgroei van de afgelopen paar eeuwen, wat vooral te danken is aan wetenschappelijke vooruitgang op het gebied van de geneeskunde, hygiëne en landbouw. Tot ongeveer de achttiende eeuw kwam het aantal mensen wereldwijd niet verder dan circa 1 miljard, om vervolgens haast lijnrecht omhoog te schieten tot circa 8 miljard vandaag – dus een verachtvoudiging in slechts driehonderd jaar.

Maar het uitbannen van ziekten en plagen heeft geen gelijke tred gehouden met het uitbannen van oorlog, en met een aantal geschat op 200 miljoen zijn er nog nooit zoveel mensen vermoord als in de hyperwetenschappelijke twintigste eeuw. Mede dankzij technologische innovaties op het gebied van mens-dodende middelen, vanaf het gifgas in de Eerste Wereldoorlog tot de gaskamers van de holocaust en natuurlijk ook de atoombom.

De „architecten van de wereld van morgen” zijn ook de architecten van de wereld van vandaag, en die is nou niet bepaald verrukkelijk. Juist de Maand van de Geschiedenis zou ons daarom moeten helpen de wetenschap te relativeren als één bepaalde, cultuurhistorisch gegroeide manier van denken en handelen. Met zeer weldadige gevolgen, maar ook inherent gewelddadig. De voorstelling van de wereld als een doofstom object en van dieren en planten als louter mechaniekjes is niet de uitkomst maar het uitgangspunt van wetenschappelijk onderzoek, want dat levert pas het soort ‘objectieve’ kennis op dat ook praktisch bruikbaar is.

**Wonderbaarlijke sensibiliteit**

Helaas gaat de verkrijging en toepassing van deze kennis veelal gepaard met een complete onverschilligheid ten opzichte van wat de betrokken wezens zelf misschien beleven. Denk opnieuw aan Descartes en de kat. Maar ook de grootschalige mijnbouw en houtkap, de bio-industrie en de industriële visserij zijn niet goed denkbaar zonder deze mechanistische voorstelling. Of, dichter bij huis: denk aan hoe ieder jaar opnieuwvoor enkele weekjes kerstsfeer, om vervolgens als vuilnis op straat te worden gedumpt.

Pas nu deze onverschilligheid dreigt uit te monden in een ecologische catastrofe ontstaat echte belangstelling en zorg om de aarde. En daarmee ook de bereidheid om te erkennen dat dieren en planten zeer complexe wezens zijn, die op tal van manieren blijk geven van een wonderbaarlijke intelligentie en sensibiliteit – en dat mensen geen aparte wezens tegenover de wereld zijn, maar er innig mee verweven zijn.

Mede onder druk van de groeiende assertiviteit van niet-westerse landen en culturen begint tevens door te dringen hoe gewelddadig de wetenschapstraditie is ten opzichte van eerdere en andere culturen. Slechts de moderne wetenschap gold immers als de enige echte weg tot de waarheid, met als beginpunt ‘de ontdekking van de rede’ in het oude Griekenland. Dit wordt als een radicale wending in de geschiedenis gezien: pas dan ontwaakt de mens tot zijn ware aard en bestemming, namelijk om alles te leren begrijpen met zijn intellect. Met als keerzijde dat alle andere culturen, hoe knap en gesofisticeerd ook, noodzakelijkerwijs behoren tot ‘het mythische tijdperk’ waarin mensen het moeten doen met primitieve geloofsvoorstellingen.

Door de wetenschap te begrijpen als een historische uitvinding wordt het mogelijk zijn gewelddadige pretenties te relativeren

De Spaanse filosoof José Ortega y Gasset (1883-1955) benadrukte hoe deze voorstelling van de ontwaakte mens net zo goed een mythe is. Hij wijst ook op het fundamenteel anti-historische karakter ervan. Het betekent immers dat alle voorgaande geschiedenis een aaneenrijging van vergissingen is geweest, als één lange dwaaltocht. De overtuiging je te bevinden op de definitieve weg tot de waarheid levert bovendien een sterk verkokerde visie op, want wat kan je dan nog van de wijs brengen? Elk probleem dat niet kan worden opgelost kan men eenvoudig op de lange baan schuiven, als iets dat men ‘nog niet’ begrijpt, maar dat komt nog wel. Dit ‘sint-juttemis-denken’ is een zeer effectieve manier om het wonderbaarlijke mysterie van ons bestaan te reduceren tot een ordinair op-termijn-oplosbaar raadsel.

De typische Europese manier van kennen was geen *ontdekking* – alsof het als universele potentie al eeuwenlang bestond maar niet werd opgemerkt door de slaapwandelende culturen – maar, zoals Nietzsche ook zo scherp zei, een *uitvinding* . Met weliswaar een ongekende praktische greep op de wereld tot gevolg, maar toch slechts een van de vele manieren van denken en handelen die in de loop van de wereldgeschiedenis zijn ontstaan en daarmee die loop hebben beïnvloed.

Door de wetenschap te verstaan als een historische uitvinding wordt het mogelijk zijn gewelddadige pretenties te relativeren, met behoud van zijn nuttige en weldadige kracht. Bovendien maakt het de weg vrij om onszelf opnieuw te gaan uitvinden en de dringende problemen van deze tijd met nieuwe manieren van denken en handelen tegemoet te treden, waarbij ook premoderne en niet-westerse manieren van denken als volwaardig kunnen worden erkend en benut. Zo geven we de geschiedenis hopelijk nog een heilzame draai.

Lees ook: Een rijk boek over duizenden jaren van kennis en wetenschap

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**'Tata Steel heeft me kwaliteit van leven gekost'**

AD/Algemeen Dagblad

27 oktober 2023 vrijdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Landelijk; Blz. 4, 5

**Length:** 1155 words

**Byline:** VICTOR SCHILDKAMP

**Highlight:** Ruim 2300 mensen doen inmiddels mee aan de massaclaim tegen staalgigant Tata Steel in IJmuiden. Zij stellen het bedrijf aansprakelijk voor hun gezondheidsschade. ,,Ik heb nooit gerookt, maar ik kan niet eens wandelen en praten tegelijk.''

**Body**

Zieke, bange en boze omwonenden verenigen zich in massaclaim

Victor Schildkamp

IJmuiden

Wie zich 'inschrijft' bij stichting FrisseWind.nu voor de massaclaim tegen Tata Steel, geeft daarbij ook aan de reden waaróm hij of zij meent recht te hebben op een schadevergoeding. Zo krijgt dat groeiende getal van nu 2350 mensen die een schadevergoeding willen van die 'ziekmakende' staalgigant, langzaam inhoud: een legioen van zieke mensen, bange mensen, boze mensen en mensen die een dierbare hebben verloren. En allemaal hebben ze één ding gemeen: de fabriek is de schuldige.

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

Grote aantallen, vindt ook Sacha Voet van FrisseWind.nu. ,,Ik spreek zó veel mensen die zich inschrijven. Wat opvalt: vaak zegt hun behandelend dokter zelf dat het met Tata Steel te maken heeft.''

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

**Rechter**

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

Veel zal uiteindelijk afhangen van de rechter. Want: iemand die zijn hele leven naast Tata woonde en kanker kreeg, komt al gauw in aanmerking voor een schadevergoeding. Maar iemand uit Wijk aan Zee die uit pure angst wil verhuizen en verder kerngezond is?

,,Veel zal afhangen van de formulering van de rechter'', zegt Beer. ,,Stel dat de rechter zegt: Tata is aansprakelijk voor onrechtmatige hinder en algehele gezondheidsrisico's. Daar valt alles onder. Dan is ook verhuizing te claimen. Maar het kan ook een nauwere formulering worden.''

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

**Vast bedrag**

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

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

'De huisarts zei meteen: ah, Tata Steel'

'Ik durf mijn kind niet buiten te laten spelen, zo vies is het hier'

Sheryll (31)

Geke Feijer (62)

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

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

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

Feijer vindt dat ze nog gewoon in staat had moeten zijn om te sporten. ,,Als ik ga wandelen met vriendinnen, kan ik niet eens praten en lopen tegelijk. Blijkbaar heeft de schade die is aangericht toen ik daar woonde, me nooit meer losgelaten. Tata Steel heeft me kwaliteit van leven gekost. Het gaat me niet om de hoogte van het bedrag dat ik kan krijgen, maar om het principe. Er moet eens een vuist gemaakt worden. Daarom heb ik me aangesloten.''

Toen haar oudste kind (nu bijna 5 jaar) werd geboren, kwam Sheryll met haar gezin vanuit Amstelveen naar Velsen-Noord.

,,Maar al snel ontdekte ik: als er niks verandert met die fabriek, wil ik hier maximaal vijf jaar wonen'', vertelt ze. ,,Dat is nu dus.'' Er is door de jaren heen zo veel bekend geworden over de schadelijke gevolgen van de uitstoot van de staalfabriek, dat Sheryll zich heeft aangesloten bij de claim tegen Tata Steel.

,,We móéten wel verhuizen'', zegt ze. ,,Wij hebben toch ook recht op een gezond leven? Ik laat mijn kind gewoon liever niet buiten spelen hier. Als ze in de speeltuin zijn, komen ze met zwarte handen terug. Zo vies is het. Dat is echt bizar. Natuurlijk, hij gaat naar school en daar spelen ze in de pauze ook buiten, maar het is gewoon niet veilig en ongezond.'' Ook haar gaat het niet om het geld. ,,Gek genoeg heeft ons huis gewoon een ton overwaarde.'' Ze schreef al regelmatig brieven naar de overheid en de omgevingsdienst. ,,Ik heb besloten altijd een klacht in te dienen bij stank of lawaai. Dan vinden ze me maar een zeikerd. Van de overheid hoor je nooit wat, van de omgevingsdienst krijg je altijd een standaardantwoord: inderdaad, de wind stond zo dat het van Tata kan zijn. Punt. Dat is gewoon niet voldoende. Er moet iets gebeuren.''

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 4, pagina 5

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Johan de Broodvader gaat in Rotterdam-Zuid de armoede te lijf**

de Volkskrant

27 oktober 2023 vrijdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Ten Eerste; Blz. 3

**Length:** 907 words

**Byline:** ABEL BORMANS

**Highlight:** Vroeger verdiende hij zijn geld in de criminaliteit, nu smeert Johan de Boterhammenman 's ochtends brood voor Rotterdamse kinderen die met een lege maag naar school gaan. Met enige scepsis beziet hij het feit dat bestaanszekerheid een groot thema is bij de komende verkiezingen.

**Body**

Stichting Niet Graag een Lege Maag

Het is zeven uur 's ochtends en nog pikdonker buiten op het Slingeplein als Johan Muurlink (54), die in Rotterdam bekendstaat als Johan de Boterhammenman of de Broodvader, in de keuken twee volkoren boterhammen op zijn snijplank laat ploffen. Hij doopt zijn mes in een pot chocopasta. 'We geven ze ook gezond beleg hoor', zegt hij. 'Kaas met rucola en komkommer. Of halal boterhamworst. Maar de leerlingen van deze school willen chocopasta op hun brood. Dan krijgen ze dat.'

Elke doordeweekse ochtend gaat Muurlink de armoede in Rotterdam-Zuid te lijf door boterhammen te smeren voor scholieren die van hun ouders geen ontbijt of lunch hebben meegekregen. Daar begon hij zeven jaar geleden mee, nadat hij had gezien dat zijn zoontje zijn boterham aan een hongerig klasgenootje gaf. Na een slechte nacht besloot Muurlink de volgende ochtend zelf te gaan smeren. Inmiddels maakt hij samen met vijf tot tien vrijwilligers elke dag brood klaar voor meer dan duizend leerlingen op achttien verschillende scholen.Vrijwel alle politieke partijen hebben in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een speerpunt gemaakt van 'bestaanszekerheid'. Volgens schattingen van het Centraal Planbureau neemt in 2024 het aantal kinderen dat opgroeit in armoede toe van 6,1 naar 7,1 procent, onder meer door inflatie en gestegen energiekosten. Muurlink houdt een kuipje light-boter, Albert Heijn-huismerk, in de lucht. 'Weet je wat dit kost? 1 euro 39. Een paar jaar geleden was dat nog 89 cent.'

Dat politieke partijen het thema in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen, beziet hij met enige scepsis: 'Eerst zien, dan geloven.' De afgelopen jaren doen alleen maar meer leerlingen een beroep op zijn boterhammen. 'Een kind met een lege maag, dat moet nergens in de wereld kunnen', aldus Johan. 'Nergens niet.'

Lector Mariëtte Lusse van de Hogeschool Rotterdam doet onderzoek naar kinderarmoede. 'Leerlingen die met een lege maag naar school gaan, kunnen zich slechter concentreren en hebben door stress minder ruimte in hun hoofd om te leren. Daardoor hebben deze kinderen een grotere kans op mindere schoolprestaties', zegt ze. 'Kinderarmoede leidt tot ongelijke kansen in het onderwijs.'

**Geen lieverdje**

Muurlink - imposante grijze baard, gouden ringen in zijn oren, armen onder de tatoeages - trekt zich dat aan, maar heeft moeite met zijn imago als weldoener. Vroeger was hij geen lieverdje. Op zijn 15de zette zijn vader hem het huis uit na gevechten met zijn broers. Hij belandde in de criminaliteit en werd wietkweker, 'een grote speler', aldus Muurlink zelf. Toch was hij populair in de wijk. Nu en dan nam hij 'veertig kinderen' mee naar de sportwinkel om de nieuwste Nike-schoenen voor hen te kopen. Een mooie tijd, aldus Muurlink. Totdat de politie hem op het spoor kwam en hij in de gevangenis belandde. Eenmaal op vrije voeten stapte hij uit het circuit, vanwege de liefde voor zijn toenmalige vriendin en uit verlangen naar een normaal leven.

Privé kreeg Muurlink te maken met immense tegenslagen. Zijn zoon werd op 24-jarige leeftijd 'bij een mislukte ripdeal afgeknald'. Zijn peetzoon werd op dezelfde leeftijd doodgeschoten door de ex van zijn vriendin. Muurlinks eerste geliefde en zijn dochtertje verongelukten toen hij 19 was. 'Ze gingen even boodschappen doen. Een half uur later stond de politie voor de deur.'

Ondanks die onmetelijke bak ellende vindt Muurlink het leven nog steeds 'prachtig'. 'Er zijn zoveel goede en mooie mensen. Maar mensen zien dat niet. Ze willen meer, meer, meer. Voor mij hoeft dat niet langer.' Hij voelt zich gezegend dat hij kinderen kan helpen, en dat donateurs, waarvan zijn Stichting Niet Graag een Lege Maag afhankelijk is, hem geld toevertrouwen.

In de keuken op het Slingeplein ontstaan in de loop van de ochtend indrukwekkende stapels brood op het aanrecht. 'Ik heb nog vier boterhammen met worst nodig!', roept Muurlink door de keuken.

**Gratis schoolontbijt**

Om half negen 's ochtends stapt Muurlink in zijn hagelwitte elektrische auto. Tijd om te bezorgen. Een voor een levert hij de boterhammen bij de scholen af. Dat doet hij bij de directeur of conciërge, zodat de leerlingen ze onopvallend kunnen ophalen. Muurlink ziet de kinderen die zijn boterhammen eten dus zelden. 'Bedankt weer, hè', zegt de directeur van de Bogermanschool als Muurlink de aula uitloopt.

Weer achter het stuur vertelt Muurlink dat hij zijn hoop heeft gevestigd op Pieter Omtzigt en zijn partij NSC. 'Omtzigt is niet perfect, dat is niemand. Maar hij komt tenminste op voor onrecht.' Voor de rest heeft hij het niet zo op politici. Vanwege een tijdelijk programma (voor één jaar) van het Ministerie van Onderwijs krijgen vijfhonderd basisscholen in Nederland nu gratis schoolontbijt. Het gaat om onderwijsinstellingen waar minstens dertig procent van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen. Op twee scholen levert Muurlink dat ontbijt.

Muurlinks vurige wens is dat er op alle basisscholen voortaan standaard warme maaltijden worden geserveerd. Zodat geen enkel kind achterblijft of zich hoeft te schamen dat hij of zij de enige is die een beroep doet op zijn boterhammen. Maar dan wordt Johan de Broodvader toch overbodig? 'Dat klopt', zegt hij, terwijl hij met een paar lege kratten onder zijn arm de keuken weer inloopt. 'En dat is hartstikke goed.'

Er zijn zoveel goede en mooie mensen. Maar mensen zien dat niet. Ze willen meer, meer, meer

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 3

**Graphic**

Johan Muurlink maakt samen met vrijwilligers elke dag boterhammen klaar voor ruim duizend leerlingen op achttien verschillende scholen in Rotterdam-Zuid.

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Na geweldsincident Baudet: 'Veiligheidsdiensten krabben zich achter de oren'**

De Telegraaf.nl

27 oktober 2023 vrijdag 12:58 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** VIDEO; FRONTPAGE; BINNENLAND

**Length:** 28 words

**Body**

In de podcast Afhameren bespreken Pim Sedee en politiek commentator Wouter de Winther het incident waarbij FvD-leider Thierry Baudet donderdagavond in Gent hard is geslagen.

**Load-Date:** October 28, 2023

**End of Document**



**’Btw op bloemen niet verhogen’**

De Telegraaf.nl

27 oktober 2023 vrijdag 7:30 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** WATUZEGT

**Length:** 111 words

**Body**

Om de rente op studieleningen te verlagen stellen de SP en D66 voor om dat te bekostigen door de btw op bloemen te verhogen van 9% naar 21%. E.L. Dobber is tegen het voorstel.

Uit onderzoek is gebleken, dat bloemen depressieve gevoelens verlichten, sociaal contact aanmoedigen en bij ouderen het geheugen prikkelen. Ziekenhuisbezoek en verjaardagen worden opgefleurd door een bosje ruikers, maar ook bij plechtigheden zijn boeketten onontbeerlijk. Een intocht van de Vierdaagse in Nijmegen zonder gladiolen is niet denkbaar. Prijsverhogingen zijn onwenselijk. Wij hebben een speciale band met bloemen. Die is wederzijds. ’Bloemen houden van mensen’.

E.L. Dobber, Lelystad

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Merel (25) roept leeftijdsgenoten tot de orde met campagne: ‘Zie ze vanuit de kroeg in de auto stappen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 07:35 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 492 words

**Byline:** Job van Gasselt

**Body**

Er gebeuren te veel ongelukken in de gemeente Ede waarbij alcohol de boosdoener is. Dat moet veranderen, vindt ook de 25-jarige Merel Meijer uit Otterlo. Daarom roept ze leeftijdsgenoten ter verantwoording. ,,Als het ook maar één ongeluk voorkomt, ben ik tevreden.”

Het grote aantal ongelukken binnen de gemeentegrenzen is al langere tijd een van de hoofdpijndossiers van Ede. Volgens informatie van de gemeente is er bij zo’n 70 procent van de ongelukken een ‘gedragsgerelateerde oorzaak’ aan te wijzen. In de meeste van die gevallen is er sprake van alcohol- of drugsgebruik.

Daarom trapte de gemeente vrijdag een campagne af om een gevoel van gemeenschap en verantwoordelijkheid te stimuleren rondom verkeersdeelname. Met de campagne, die de naam ‘Eerst een plan’ draagt, worden bewoners opgeroepen om vooraf na te denken over hun terugreis na een avond uit of een borrel op het werk.

Gezichten uit de gemeenschap

Voor de campagne zijn verschillende gezichten uit de verschillende kernen van de gemeente Ede gestrikt om te figureren en dorpsgenoten ter verantwoording te roepen. Zo ook Merel Meijer uit Otterlo, bestuurslid van belangenvereniging Otterlo’s Belang.

,,Ik werd benaderd via onze voorzitter en ik voelde me hiertoe ook wel geroepen. Het zijn vaak mensen van mijn leeftijd en net daarboven die met een slok op deelnemen aan het verkeer.”

In haar eigen dorp ziet ze hoe onverantwoordelijk er soms met alcohol wordt omgegaan. ,,Ik zie hier regelmatig mensen die na een vrijdagmiddagborrel achter het stuur kruipen. Of die vanuit de kroeg zo in de auto stappen. Ik ken genoeg gevallen waarbij dat tot een ongeluk heeft geleid. Voor mij is dat een signaal dat er iets moet gebeuren.”

Het ergste is nog dat je anderen in gevaar brengt

Meijer weet dat de ligging van Otterlo vaak wordt aangehaald als reden om met de auto te gaan. ,,Ons dorp ligt, net zoals andere dorpen in de gemeente Ede, vrij ver weg van alles. Qua vervoer heb je niet zoveel opties. Als mensen ergens een feestje hebben, vinden ze het vaak te ver om te fietsen. Dan pakken ze de auto.”

‘Grote gevolgen voor iemand anders’

Maar het zijn volgens Meijer nooit argumenten om met een slok op te gaan rijden. ,,Kijk, dat je zelf achter het stuur gaat zitten, is al dom. Maar het ergste is nog dat je daarmee anderen in gevaar brengt. Jouw keuze om dat te doen kan grote gevolgen hebben voor iemand anders.”

Met de campagne wil ze jongeren aansporen om van tevoren te bedenken hoe ze thuiskomen. ,,Ga toch met de fiets, neem de laatste bus of bel een taxi. Als ik met deze campagne één iemand overtuig om dat te doen en daarmee een ongeluk voorkom, ben ik tevreden.”

Verder heeft ze nog een oproep aan de gemeente. ,,Vroeger reed er een borrelbus vanaf Ede naar het dorp, maar die is afgeschaft. Tegenwoordig heb je de haltetaxi, maar die rijdt maar tot 01.00 uur ’s nachts. Ik denk dat het zou helpen als de borrelbus weer terug zou komen, want veel jongeren vinden een normale taxi te duur.”

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Het OM nam met alle regels over afluisteren van media een loopje**

NRC.nl

oktober 27, 2023 12:00 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 574 words

**Highlight:** Is het verschoningsrecht van journalisten bij het Openbaar Ministerie in goede handen? Snappen officieren van justitie de gedragsregel dat media alleen onder strikte voorwaarden…

**Body**

Is het verschoningsrecht van journalisten bij het Openbaar Ministerie in goede handen? Snappen officieren van justitie de gedragsregel dat media alleen onder strikte voorwaarden mogen worden afgeluisterd? En wel omdat zij een maatschappelijke vertrouwensfunctie hebben, de openbaarheid dienen en daarmee een belangrijke rol in de rechtsstaat vervullen – als onafhankelijk controleur van de macht met wie burgers dus een beschermd contact mogen hebben. Ook, of misschien wel juist, als die burgers verdacht zijn en dus voorwerp van het machtsmonopolie van het OM.

De vraag rees nadat het OM erkende eenvan *De Correspondent* met drie verdachten op een aparte locatie, te hebben afgeluisterd. Waarbij het er alle schijn van heeft dat het met vrijwel alle regels een loopje nam. Dwangmiddelen inzetten tegen media mag alleen onder bijzondere omstandigheden. Als er geen alternatieven zijn en het over zeer ernstige misdrijven gaat. Denk aan minimaal twaalf jaar gevangenisstraf, zoals moord, doodslag, verkrachting en mensenhandel. Afluisteren mag pas nadat de rechter-commissaris toestemming gaf en na toetsing door het College van Procureurs-Generaal.

Lees ook: OM seponeert strafzaak na schenden verschoningsrecht

Pas als ál die hobbels zijn genomen gaat opsporing boven bronbescherming. Na verloop van tijd moeten journalisten daarvan door het OM ook op de hoogte worden gesteld. Mocht blijken dat een verdachte spontaan afgeluisterd contact had met een journalist, (‘bijvangst’), dan dient de officier zélf te beoordelen of het gesprek onder het verschoningsrecht dient te vallen. Die informatie mag dan niet in het strafdossier. Het OM moet in zo’n geval het journalistieke verschoningsrecht zelf beschermen, achteraf.

In de kwestie met *De Correspondent* verzuimde het OM de journalisten achteraf in te lichten over hun onvrijwillige bijdrage aan de opsporing. Dat is al een veeg teken. Pas toen het strafdossier de verdachten bereikte bleek het 180 pagina’s transcript van het journalistieke gesprek te bevatten. Aan de rechter-commissaris (rc) lijkt wel toestemming te zijn gevraagd omte mogen afluisteren. Maar dat daar ‘ook’ drie journalisten bij aanwezig zouden zijn, leek de officieren eerder ‘bijvangst’ dan hoofdzaak. En niet de moeite van het aanmelden waard. Precies het omgekeerde van wat van een officier verwacht mag worden. Bovendien een opzettelijke miskenning van de aard en opzet van het journalistieke gesprek – en misleidend voor de rc. Ook de interne toetsing werd gemakshalve overgeslagen. En of verduistering aan de ‘moord & doodslag’-maatstaf voldoet is ook maar de vraag.

Achteraf verdedigt het OM zich met de onhoudbare stelling dat de betreffende verdachten „bekend [waren], ook in de buitenwereld, waardoor recht op bronbescherming niet in het geding was.” Alsof niet óók bekende bronnen beschermd contact met media zouden mogen hebben. Hier werden dus alle denkbare bochten afgesneden en verplichtingen geschonden die juist voor het rechtsstatelijk evenwicht tussen persvrijheid en opsporing moesten zorgen.

Het OM kondigt nu aan de regels” en wil met *De Correspondent* en de beroepsorganisatie NVJ in gesprek . De kou moet kennelijk uit de lucht. De regels zijn hier alleen niet het probleem, wel de handhaving. Het OM kan dus beter z’n eigen handelen tegen het licht houden en dáár een eerlijke conclusie aan verbinden. En de vermoedelijk zelf toegebrachte schade aan de strafzaak in de mondkapjesaffaire maar incasseren.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Ergens doen de coronajaren denken aan een trauma, maar dan op nationaal niveau**

de Volkskrant

27 oktober 2023 vrijdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Ten Eerste; Blz. 2

**Length:** 571 words

**Byline:** JARL VAN DER PLOEG

**Body**

Column

Eerder deze week hoorde ik - het was ergens nabij station Leiden - een jongen en een meisje praten over hun depressies. Er zaten weinig mensen in de coupé, dus ze spraken honderduit over de behandelingen die ze volgden en de medicijnen die ze slikten.

Allebei begonnen ze hun verhaal in coronatijd en het viel mij op hoe terloops ze dat deden, alsof het volslagen logisch was dat iedereen van hun leeftijd zich nu eenmaal ellendig voelde tijdens die jaren. Ze maakten er bijna geen woorden aan vuil, want wat viel er eigenlijk nog te zeggen over die periode, behalve dat het een eenzame was?

Die terloopsheid trof me, want ik herken dat sentiment. Ook ik denk liever niet terug aan die eerste lockdown, toen ik nog in Italië woonde, en het leven van mijn vriendin en mij elke dag iets kleiner werd. Normaal zouden we naar buiten zijn gegaan, iets drinken bij Bar San Calisto, maar vanwege het virus kon dat niet. En omdat we geen puzzelaars bleken, hadden we niets anders te doen dan eindeloos ronddwalen in onze eigen gedachten, die elke dag weer iets somberder waren dan de dag ervoor.

Soms, of eigenlijk best vaak, vergeet ik even dat we tot anderhalf jaar geleden in een wereld leefden waarin weet ik hoeveel baby's werden geboren die pas weken later door opa en oma konden worden geknuffeld, waarin relaties stukliepen, net als vriendschappen en familiebanden. Sommige studenten begonnen in die periode veel te veel drugs te gebruiken, anderen werden juist angstig of ontwikkelden een groeiend wantrouwen jegens de overheid. Er was rouw, woede. Het waren jaren zonder klassenfoto's.

We zagen hoe de wereld van sommige ouderen zo klein werd, dat er alleen nog maar eenzaamheid overbleef. En pubers bij wie het eerste ontwaken van de liefde niet van de grond kwam, simpelweg omdat ze continu thuis achter hun laptop zaten.

Bij velen van ons verdween er tijdens die coronalockdowns een deel van de opgewektheid uit ons leven, en zoveel mensen bezeerden zich in die periode aan de wereld, dat het eigenlijk absurd is hoe weinig we erover praten.

Ergens doen de coronajaren denken aan een trauma, maar dan op nationaal niveau. In veel Nederlandse levens gebeurde in die periode zoiets ingrijpends, dat we de collectieve neiging kregen de gebeurtenissen diep in ons geheugen weg te stoppen, teneinde er nooit meer aan te hoeven denken.

Maarten Keulemans vatte donderdag in deze krant het kritische eindoordeel samen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het kabinetsbeleid tijdens de coronacrisis. Conclusie: het kabinet negeerde adviezen, communiceerde belabberd en had veel te weinig oog voor niet-medische problemen, zoals leerachterstanden, eenzaamheid en maatschappelijke onvrede.

Het is natuurlijk goed dat dergelijke onderzoeksraden analyseren wat er op bestuurlijk niveau goed en fout is gegaan. We hebben conclusies nodig om van te kunnen leren. Maar misschien is het ook verstandig om wat vaker te bespreken welke littekens diezelfde coronacrisis eigenlijk bij onszelf heeft achtergelaten. Niet zozeer via een parlementaire enquête of nóg een wetenschappelijke studie, maar gewoon, met elkaar, op een vrijdagavond aan tafel.

Dat we dan aan elkaar vragen of we er nog weleens aan terugdenken en of het inmiddels weer wat beter gaat. En als we dan ja zeggen, is dat fijn. Maar als we nee zeggen - nee, het gaat eigenlijk nog steeds niet goed - dan is dat ook niet erg.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 2

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Veel kritiek op afbouwen expatregeling: ’Slecht voor economie’**

De Telegraaf.nl

27 oktober 2023 vrijdag 11:29 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



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

**Length:** 553 words

**Byline:** Joost Spijker

**Dateline:** Amsterdam

**Body**

Het versoberen van de belastingvoordelen voor hoogopgeleide buitenlandse werknemers kan grote gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Daarvoor waarschuwen ondernemers en wetenschappers nadat de Tweede Kamer vannacht instemde met het afbouwen van de expatregeling. Ook minister van Economische Zaken Micky Adriaansens noemt de ontmanteling van de regeling ’zorgelijk’.

Dankzij de regeling hoeven werknemers uit het buitenland vijf jaar lang over maximaal 30% van hun loon geen belasting te betalen. Op die manier wordt het voor bedrijven makkelijker gemaakt kennismigranten naar Nederland te halen. Ruim 90.000 expats maken gebruik van de regeling, blijkt uit een onderzoek van EU Tax Observatory.

Oneerlijk, vinden partijen, omdat buitenlandse werknemers zo netto meer overhouden dan Nederlandse collega’s die hetzelfde werk doen. Ook zou het immigratie aanjagen.

Gevolgen

Werkgeversorganisatie VNO-NCW waarschuwt juist dat het afbouwen van de voordelen serieuze gevolgen kan hebben voor de economie. „Deze regeling is belangrijk om Nederland aantrekkelijk te houden voor schaars talent. Juist voor hightechbedrijven en onderzoeksinstellingen is het cruciaal in de wereldwijde war for talent. Zeker nu we weinig instroom hebben in technische richtingen in eigen land”, aldus een woordvoerder.

Ook de Kenniscoalitie, een samenwerkingsverband van universiteiten, hogescholen en ondernemers, noemt de regeling van ’groot belang’. „We hebben deze mensen hard nodig om te werken aan de grote uitdagingen waar Nederland voor staat”, zegt voorzitter Marcel Levi. „Ook hebben veel Westerse landen dit soort fiscale faciliteiten juist gekopieerd van Nederland. Dan moeten we niet ondoordacht handelen en het op eigen houtje versoberen of afschaffen. We schieten onszelf daarmee namelijk serieus in de voet.”

Studierente

Het nieuwe voorstel verkort de periode waarover expats geen belasting hoeven te betalen over 30% van hun loon van vijf jaar naar twintig maanden. Daarna geldt voor twintig maanden een 20-procentsregeling. In de twintig maanden daarna nog 10%. De versobering moet jaarlijks zo’n €200 miljoen opleveren. Met de opbrengsten kan de studierente voor studenten omlaag.

Maar de politiek rekent zich te rijk met het voorstel, denkt VNO-NCW. „De evaluatie van de regeling laat zien dat de regeling de schatkist nu meer geld oplevert dan het kost.” Marcel Levi van de Kenniscoalitie sluit zich daarbij aan: „We gooien het kind met het badwater weg door hier nog verder op te beknibbelen.”

Ook minister van Economische Zaken Micky Adriaansens noemt het ’geen goed idee’ voor het ondernemingsklimaat. „Het personeelstekort is eigenlijk een van de belangrijkste redenen dat bedrijven vertrekken”, zegt ze. „Voor bepaalde kennis hebben wij mensen van buiten nodig. Dus ik denk dat het uiteindelijk niet zoveel helpt. Ook niet voor de studenten die later graag bij die bedrijven willen werken.”

Grote bedrijven

Volgens haar heeft Nederland deze mensen nodig. „Zeker de bedrijven waar met kennis wordt gewerkt. We hebben het over Booking.com, Philips, hele grote bedrijven. Waar ook weer heel veel mkb’ers omheen werken”, aldus de bewindsvrouw.

Adriaansens erkent dat de Tweede Kamer het wil, maar hoopt nog op een andere uitkomst. „We hebben nog wel de Eerste Kamer. Dus ik hoop wel dat daar ook nog een goed gesprek plaatsvindt.”

**Graphic**

Image, Micky Adriaansens, demissionair minister van Economische Zaken, maakt zich grote zorgen over het afbouwen van de expatregeling., ANP / ANP

**Load-Date:** October 28, 2023

**End of Document**



**Lot van 67 karakteristieke bomen in Hattem lijkt bezegeld, of toch niet?**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 04:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 572 words

**Byline:** Jeroen Pol

**Body**

Worden de 67 bomen aan de Dorpsweg in Hattem gekapt, of mogen ze blijven staan? Wie deze week een hoorzitting in het stadhuis bijwoonde zal zeggen dat ze tegen de grond gaan. Maar zo simpel ligt de zaak volgens de bezwaarmakers nog (lang) niet.

Het is een langlopende kwestie. De herinrichting van de Dorpsweg. Op een groot deel van de straat mag nog 50 kilometer per uur worden gereden. Om de vaart uit het verkeer te halen is het zaak dat de weg een ander uiterlijk krijgt. Nadat er verzet tegen het plan om te kappen kwam en uit een rapport bleek dat de bomen redelijk gezond waren, ging de gemeente Hattem overstag. De bomen konden blijven staan.

Maar toen uit een tweede onderzoek andere resultaten kwamen, werden de plannen gewijzigd. De bomen waren er niet goed aan toe, zo bleek uit de quick scan. Ze moeten wel om, omdat een duurzaam bestaan er niet in zit. Gemeente Hattem gaf aan die lijn te volgen en kondigde de komst van 140 nieuwe bomen langs de Dorpsweg aan.

Die koersverandering leidde tot nieuw protest.

In actie

Bij de bezwaarschriftencommissie meldden zich deze week twee aanwonenden van de Dorpsweg en Pauliene Mars. Mars is voorzitter van Vereniging Landschap en Milieu Hattem (VLMH). De vereniging komt in actie op momenten dat ‘landschap en natuur worden vergeten bij ontwikkelingen’.

De bezwaarmakers droegen verschillende argumenten aan waarom de bomen zouden moeten blijven. Zo werd gewezen op de laanstructuur die om robuuste bomen vraagt. En werd benadrukt dat bomen wél een toekomst hebben.

Maar uiteindelijk bekijkt de bezwaarschriftencommissie alleen of de gemeente zich aan de regels heeft gehouden. En in formele zin lijkt Hattem aan de goede kant van de streep te blijven. Dat komt ook omdat er geen verplichting is een kapvergunning aan te vragen. Die beleidslijn is vanwege personeelsgebrek niet in de plaatselijke verordening opgenomen.

Toch ziet VLMH voldoende aanknopingspunten, zegt voorzitter Mars.

Zitten te zeuren

Zo liet de gemeente tijdens de zitting geen kaart van de nieuwe situatie zien. ,,Nu kan het beeld ontstaan dat wij zitten te zeuren. Er komen immers 140 bomen voor terug. De nieuwe kaart hebben we ondertussen gezien. De nieuwe bomen staan op elkaar gepropt, elk hoekje is gevuld. Het staat schots en scheef. Dit past niet in het beeld van een historische route.’’

En wanneer Mars verder vooruitblikt: ,,Niemand zal dat plan willen. Aanwonenden zullen zich verzetten. De uiteindelijke uitkomst wordt dan dat er rond de 70 nieuwe bomen komen. Dat is het plan waarop de gemeente heeft aanbesteed en wat de aanwonenden is voorgehouden. Maar laat dan de huidige bomen staan en zorg ervoor dat ze belucht worden en extra voeding kunnen krijgen. Precies wat nieuwe bomen ook nodig zullen hebben.’’

Dat er op de kaart geen 140 bomen langs de Dorpsweg staan maar 127, erkent de gemeente. Het aantal is niet alleen gebaseerd op de Dorpsweg, maar ook op de nabije omgeving. Daar komen 13 bomen zodat het totaal op 140 uitkomt.

Goede hoop

,,Als we geen bezwaar gemaakt hadden, waren er 60 bomen geplant, daar ben ik van overtuigd’’, zegt Mars. Ze heeft goede hoop dat de Noorse esdoorns gered kunnen worden. ,,Ik denk dat de vergunning geen stand houdt. Op basis van aantallen en vanwege archeologisch onderzoek dat niet is gedaan, maar volgens ons met het nieuwe plan wel nodig is.’’

De gemeente Hattem heeft eerder laten weten pas te beginnen met kappen nadat alle (eventuele) procedures zijn afgerond.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Ik vierde de vertaling van mijn roman met vijf Kroatische hooligans, ’s nachts in Zagreb**

Trouw.nl

27 oktober 2023 vrijdag 08:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 511 words

**Byline:** Merijn de Boer

**Body**

Rond half twee ’s nachts liep ik door een winkelstraat in het centrum van Zagreb. Volgens de receptionist van het Jägerhorn Hotel was er nog slechts één restaurant open: de plaatselijke McDonald’s.

Dat kwam goed uit, want daar wilde ik al jaren weer eens naartoe. Afgelopen zomer deed ik een poging in Haarlem, ook ’s nachts, nadat ik wat had gedronken met een vriend. Te midden van tientallen pubers bestelde ik bij een automaat een burger, om er vervolgens achter te komen dat de wachttijd drie kwartier was. Ik schonk mijn aankoopbewijs aan een rokende zestienjarige op een scootmobiel. Hij reageerde erg opgetogen: “What the fuck, gasten!!! Ik krijg net gewoon een Big Mac van deze man, hier!”

Een goed gesprek over voetbal

Met de receptionist van het Jägerhorn had ik een goed gesprek over voetbal gevoerd. Hij bleek nauwkeurig op de hoogte van de situatie bij Ajax. Beter dan ik, eigenlijk.

Ik zei dat ik dacht dat er nu drie Kroaten bij Ajax speelden.

“Heel goed! Noem ze maar!”

“Eh, Šutalo…” Hij corrigeerde mijn uitspraak. “Sosa…”

“En?”

“Medić?” vroeg ik aarzelend. Al dacht ik eigenlijk dat hij Bosnisch was.

“Uitstekend. En nu ga ik je vertellen waar de McDonald’s is.”

In de Kroatische vestiging was het ’s nachts gelukkig beduidend rustiger dan in de Haarlemse.

Generaal Josip Jelačić

Terwijl ik terug wandelde naar het Jägerhorn kwam ik op het centrale plein. Er stond een standbeeld van generaal Josip Jelačić, gezeten op een paard, met zijn zwaard in de aanval. Eromheen drentelden wat duiven.

Ik besefte hoe ik ervan genoot om in mijn eentje ’s nachts door Zagreb te wandelen. Ik zou er wel over willen schrijven in een column, dacht ik. Maar ja, dan kan ik alleen maar schrijven dat ik er zo van genoot. Er moet dan eigenlijk wel nog iets gebeuren.

Aan de overkant van het plein was een boekwinkel en ik dacht: laat ik eens kijken of de Kroatische vertaling van mijn roman in de etalage ligt. Dat was ook de reden dat ik in Zagreb was: ik moest zoveel mogelijk Kroaten geïnteresseerd zien te krijgen in de belevenissen van een groepje idealisten in het Nederland van de jaren tachtig.

Tot mijn verbijstering lag de hele etalage vol met exemplaren van de Grupa Solidarnosti. Op een grote raamsticker zag ik mijn eigen hoofd.

Achter mijn rug hoorde ik dronken gejoel

Het was vervreemdend om mezelf in de Kroatische nacht tegen te komen. Terwijl ik daar stond, nog altijd verbaasd, hoorde ik achter mijn rug dronken gejoel.

Vijf kortgeschoren Kroaten passeerden me. De laatste keek even naar de foto op het raam en vervolgens naar mij. “Huh! Dat ben jij!” riep hij (denk ik).

De anderen kwamen terug en gingen om me heen staan. Een maakte een selfie, terwijl ze springend “Heeh! Heeh! Heeh!” riepen met hun vingers in de lucht – het gebruikelijke aapachtige gedrag dat je ook in een voetbalstadion ziet.

Zo vierde ik de verschijning van de Grupa Solidarnosti met vijf Kroatische hooligans, ’s nachts in Zagreb.

Merijn de Boeris schrijver, huisman en expat. Zijn vrouwis diplomaat.Zijn nieuwste romanHet Surinamedagboekverscheen dit voorjaar. Meer van zijn columnsleest u hier.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Stammenstrijd**

Trouw

27 oktober 2023 vrijdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Vandaag; Blz. 2

**Length:** 552 words

**Byline:** STEVO AKKERMAN

**Body**

Wie zoekt naar voorbeelden van haat en woede in het spoor van de strijd tussen Israël en Hamas, kan in Nederland kiezen uit een rijk assortiment. Mijn oog viel zomaar op een reeks minachtende reacties op de dood van een Nederlands-Palestijnse vrouw in Gaza (ik ga ze niet citeren) en ook op een foto van het Holocaust-monument in Den Haag, voorzien van de Palestijnse vlag. Waarmee niet alleen het monument bevuild werd, maar ook die vlag.

Welke vorm de woede ook aanneemt, het is niet moeilijk om te zien wat voor mechanisme aan het werk is: het doel is de ander pijn te doen, omdat jij pijn hebt. Je hoort het soms letterlijk uit de mond van geweldplegers in conflictsituaties: nu voelen zij - hun slachtoffers - ook eens wat wij voelen. Waarna die slachtoffers naar hetzelfde wapen grijpen, enzovoorts, enzovoorts.

Bij de talkshow Khalid & Sophie werd hier woensdag doorvoeld en zorgvuldig over gesproken door Joris Luyendijk en Raoul Heertje, waarbij Luyendijk zei zich grote zorgen te maken dat Nederland wordt meegesleept in de Israëlische-Palestijnse maalstroom. Hij wees erop, heel terecht, dat de hoog oplopende emoties aan Joodse en islamitische zijde niet alleen voortkomen uit de oorlog dáár, maar ook uit twijfels of angsten over hun plaats hí­er. Dat delen ze, bij al hun onenigheid: de vraag of ze wel veilig zijn in Nederland en bij de Nederlanders.

Beide kampen verlangen, even in mijn woorden, naar solidariteit en ik denk dat ze die beide ook verdienen. Maar solidariteit is iets anders dan vereenzelviging en de verleiding om te kiezen is een valkuil: voor je het weet bestaat dan alleen nog die ene partij voor jou, en wordt de ander afgeschreven, gedemoniseerd, weg gewenst. 'Ontmenselijkt', zei Luyendijk.

Heertje, zelf van Joodse komaf, liet een fragment zien uit de documentaire die hij eerder over Israël maakte. Daarin kwamen twee vaders voor, de ene Joods, de ander Palestijns, beiden verloren een dochter door geweld van de tegenpartij. Ze hebben elkaar gevonden in hun leed en gaan samen scholen langs om hun verhaal te doen. "Als ik een ander pijn doe, zal dat mijn pijn verlichten?", vraagt de Israëliër. "Je moet rationeel denken, je moet iets doen om je over je begrijpelijke woede heen te zetten. Die energie is pure kernenergie en creëert de vicieuze cirkel van geweld."

Je kunt tegenwerpen dat de Zwarte Sabbat van Hamas te gruwelijk was voor een dergelijke 'rationele' reactie - zo zou ik het zeker voelen als ik erdoor getroffen was. Maar dan lees ik over de begrafenis van Hayim Katsman, een van de doden in kibboets Holit, waar zijn zuster Noi het volgende zei: "Laat onze doden en onze pijn niet leiden tot de dood en pijn van anderen. De enige weg is die van vrijheid en gelijke rechten."

Als het voor mensen in die situatie mogelijk is zoveel humaniteit te tonen, moeten wij dat in Nederland dan ook niet doen? De vaders van de gedode dochters stappen over de grens van het tribalisme heen, Noi Katsman doet hetzelfde. Dan is de Nederlandse stammenstrijd, met voorspelbare voorkeuren voor het ene of andere kamp, een nederlaag.

Ooit kreeg ik van een Joodse journaliste een speldje met twee vlaggen, de Israëlische en de Palestijnse. Ik wou dat ik het nog had, voor op mijn bureau.

Had ik mijn speldje met de twee vlaggen nog maar

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 2

**Load-Date:** October 26, 2023

**End of Document**



**Pas na drie dagen komt ze weer online – ze moest een transformatie door**

NRC.nl

oktober 27, 2023 7:00 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 532 words

**Byline:** Sarah Sluimer

**Body**

Ik was zestien, zij was iets jonger. We speelden bij een jeugdtheatergezelschap in een voorstelling waarmee we langs provincietheaters trokken. We werden geen vriendinnen. Ze had een harde stem, twee staartjes en vermoeide ogen. In Brielle bezochten we na de voorstelling met de hele groep een schuimparty. Iedereen stond wat bleu aan de rand van het geweld, maar zij liet zich direct voorover in de natte klets vallen. Even later zagen we haar zoenen met iemand van wie gefluisterd werd dat hij de eigenaar van de discotheek was. Hij had zwartgeverfd haar, dikke worstenvingers en een bril met rookglazen. Wij, de omstanders, gonsden van afschuw. Ze voegde zich na een poosje weer bij ons, opgefokt en zonder iemand aan te kijken.

Ze verdween snel daarna uit mijn leven. Ik wist lang niet wie ze geworden was, tot ik haar tegenkwam op Instagram. Ze heeft haar naam veranderd. Haar ogen blijken beter bij haar leeftijd te passen. Ze heeft zich met eenzelfde soort overgave als ze toen bezat voorover in de tantrawereld gestort. Ze komt met anderen samen in tempels, die vaak gewoon bij iemand thuis zijn, maar dan met allerlei gekleurde doeken overal. Ze praat heel veel, tegen ons. Iedere keer dat het praten begint, zucht ze eerst even, heel diep en met geluid. Ze zegt vaak hetzelfde. Over het goddelijke vrouwelijke, over de wedergeboorte. Ze is heel erg gelukkig, zegt ze steeds. Heel erg gelukkig. Maar dan weer moet ze huilen, hard en lang, terwijl ze me strak aankijkt. Genezen is niet makkelijk, zegt ze. Dit is het echte leven en geen Instagram, zegt ze. Dit is de pijn. De dag daarna is alles weer goed. Ze maakt een altaar met stenen en schelpen. Ze vertelt ons dat ze op een bijzondere paddestoelenreis gaat. De dag daarna zegt ze dat de trip haar opengebroken heeft, dat ze er nu eindelijk is, dat ze nu weet dat ze er mag zijn. Ze danst. Het dansen hoeft niet mooi te zijn, zegt ze. Als je maar beweegt. Weer een dag later zegt ze dat de stad haar benauwt. Ze haat het hier, ze moet weg, ze wil in de bossen leven. Tot ze ’s avonds naar een restaurant aan de gracht gaat, waar ze ervaart hoe gelukkig ze is met het bestaan dat ze voor zichzelf heeft uitgebikt. Alles is goed en alles is mooi. De volgende dag is ze offline. De dag daarna ook. Pas na drie dagen komt ze weer online, zacht en open, zegt ze zelf, ze moest een transformatie door, het was verschrikkelijk, ze moest er keihard voor werken, maar nu heeft ze eindelijk een portaal bereikt waar ze haar hele leven al op wacht. Ze omarmt het meisje in zichzelf, zegt ze. Eindelijk kan ze haar troosten.

Ik denk aan die avond, lang geleden en zie haar als bevroren staan, in hel licht, zwevende vlokjes om haar heen, een schaduw die zich over haar heen buigt, ze keert zich af, een hand knijpt in haar dijvlees.

De jaren 00 waren onnoemelijk wreed voor meisjes. En daarom waren de meisjes vaak wreed voor elkaar en voor zichzelf.

Ze lacht naar me en ademt nog eens luidruchtig in. Ze heeft zichzelf gered, niet één keer, maar iedere dag opnieuw, een eindeloze hoeveelheid reddingen en iedere keer opnieuw komt alles toch nog goed.

**Sarah Sluimer** schrijft elke week een column. Ze is de auteur van boeken, essays en toneelstukken.

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Cellist Jay Campbell over de muziek van John Zorn: ‘Kleuters begrijpen dat deze muziek ook om te lachen is’**

NRC.nl

oktober 27, 2023 2:56 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 500 words

**Byline:** Joep Stapel

**Highlight:** Het JACK Quartet uit New York speelt uitsluitend nieuwe muziek. Het topensemble treedt binnenkort op in Groningen en in Den Bosch. Op het programma staat muziek van het fenomeen John Zorn, die onlangs 70 werd.

**Body**

„Veel mensen kennen John Zorn van zijn improvisatiemuziek of van zijn death-metal-band. In de wereld van klassiek zijn ze verbaasd als ze horen dat hij ook strijkkwartetten componeert, met *actual notes on a page* . En dat doet hij veel ook. Ik denk dat ik inmiddels zo’n vijftig stukken van hem heb gespeeld. Je hebt het ene nog niet ingestudeerd of hij heeft alweer een nieuw werk voor je geschreven. Zorn schrijft altijd meer voor mensen dan voor instrumenten, die menselijke connectie is waar het hem om gaat.”

Jay Campbell is cellist van het New-Yorkse JACK Quartet, dat zich toelegt op hedendaagse muziek. Donderdag 2 november speelt het JACK Quartet in het Groningse nieuwemuziekfestival Sounds of Music. Het programma is geheel gewijd aan de experimentele componist en improvisator John Zorn, die zijn 70ste verjaardag viert. De JACKs nemen Zorns complete strijkkwartetten op voor diens label Tzadik. Het JACK Quartet treedt zaterdag 4 november ook op in het Zorn-weekend van November Music in Den Bosch.

**‘Fucking awesome’**

„De eerste keer dat ik muziek van Zorn speelde was elf jaar geleden, toen ik nog op het conservatorium zat. Kort daarna werd ik gevraagd om in te vallen bij een uitvoering voor zijn zestigste verjaardag en het klikte meteen tussen ons. Inmiddels zijn we goede vrienden, we hebben dezelfde muzikale waarden. Zorn vindt het natuurlijk belangrijk dat je de juiste noten speelt, maar het gaat hem er bovenal om dat je als musicus je hele hebben en houden in de strijd gooit. Zijn muziek is zo fysiek, zo expressief, zo *bigger-than-man* -Romantisch soms gaan je nekharen ervan overeind staan.

https://www.youtube.com/watch?v=fDMjZu\_1Hj8&amp;t=6s

„Laatst brak onze violist zijn pols, vlak voor een optreden in het Walker Art Center in Minneapolis . Ik had net bij een zomerfestival een Mendelssohn-kwartet gespeeld met een jonge studente zonder enige ervaring met nieuwe muziek, maar ik wist zeker dat zij de perfecte invaller was. Dat was ze. We hadden maar driekwartier repetitietijd. Bij het optreden zat Zorn achter haar stoel en ik hoorde hem steeds mompelen: ‘That’s fucking awesome!’. Nu hoort zij ook bij de familie en schrijft Zorn stukken voor haar.

„In 2017 speelden we met ons kwartet ook in Sounds of Music in Groningen, daar bewaar ik goede herinneringen aan. We verbleven op een woonboot: geweldig. Behalve voor de twee leden van ons kwartet, die nogal lang zijn en steeds moesten bukken. Ik herinner me ook dat een studentenensemble muziek van Julia Wolfe uitvoerde. Waanzinnig! Het kan geen kwaad als jonge mensen iets minder de *Vijfde* van Tsjaikovski (wat een geweldig stuk is) en iets meer nieuwe muziek spelen. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Kleuters zijn eigenlijk het beste publiek voor Xenakis en Zorn, die reageren heel primair en begrijpen dat deze muziek soms ook om te lachen is.”

**JACK Quartet speelt John Zorn:**

2/11 Grand Theatre Groningen. Info: soundsofmusic.nl .

4/11 November Music Den Bosch (met Barbara Hannigan). Info: novembermusic.net

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**



**Zieke omwonenden willen geld zien: ‘De huisarts zei meteen: ah, Tata Steel’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

27 oktober 2023 vrijdag 08:02 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1286 words

**Byline:** Victor Schildkamp

**Body**

Ruim 2300 mensen doen inmiddels mee aan de massaclaim tegen staalgigant Tata Steel in IJmuiden. Wat drijft hen? ,,Ik heb nooit gerookt, maar kan niet eens wandelen en praten tegelijk’’, zegt Geke Feijer die in Wijk aan Zee woonde.

Wie zich ‘inschrijft’ bij stichting FrisseWind.nu voor de massaclaim tegen Tata Steel, geeft daarbij ook aan de reden waaróm hij of zij meent recht te hebben op een schadevergoeding. Zo krijgt dat groeiende getal van nu 2350 mensen die een schadevergoeding willen van die ‘ziekmakende’ staalgigant, langzaam inhoud: een legioen van zieke mensen, bange mensen, boze mensen en mensen die een dierbare hebben verloren. En allemaal hebben ze één ding gemeen: de fabriek is de schuldige.

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

Grote aantallen, vindt ook Sacha Voet van FrisseWind.nu. ,,Ik spreek zó veel mensen die zich inschrijven. Wat opvalt: vaak zegt hun behandelend dokter zelf dat het met Tata Steel te maken heeft.’’

Op de vlucht voor Tata Steel

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

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

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

We gaan voor een realistisch scenario, dat we het nog meemaken dat er wordt uitbetaald

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toen haar oudste kind (nu bijna 5 jaar) werd geboren, kwam Sheryll met haar gezin vanuit Amstelveen naar Velsen-Noord.

,,Maar al snel ontdekte ik: als er niks verandert met die fabriek, wil ik hier maximaal vijf jaar wonen’', vertelt ze. ,,Dat is nu dus.’' Er is door de jaren heen zo veel bekend geworden over de schadelijke gevolgen van de uitstoot van de staalfabriek, dat Sheryll zich heeft aangesloten bij de claim tegen Tata Steel.

,,We móéten wel verhuizen’', zegt ze. ,,Wij hebben toch ook recht op een gezond leven? Ik laat mijn kind gewoon liever niet buiten spelen hier. Als ze in de speeltuin zijn, komen ze met zwarte handen terug. Zo vies is het. Dat is echt bizar. Natuurlijk, hij gaat naar school en daar spelen ze in de pauze ook buiten, maar het is gewoon niet veilig en ongezond.’' Ook haar gaat het niet om het geld. ,,Gek genoeg heeft ons huis gewoon een ton overwaarde.’' Ze schreef al regelmatig brieven naar de overheid en de omgevingsdienst. ,,Ik heb besloten altijd een klacht in te dienen bij stank of lawaai. Dan vinden ze me maar een zeikerd. Van de overheid hoor je nooit wat, van de omgevingsdienst krijg je altijd een standaardantwoord: inderdaad, de wind stond zo dat het van Tata kan zijn. Punt. Dat is gewoon niet voldoende. Er moet iets gebeuren.’’

Bekijk hier de video met Sanne Walvisch die naast Tatasteel woont en spreekt van een ‘Ziekmakende lucht’ (tekst gaat verder onder video):

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

**Load-Date:** October 27, 2023

**End of Document**