

# **Nederlands ‘meest sexy stemwijzer’: Politieke Sekswijzer 2023**

NRC.nl

oktober 29, 2023 9:43 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 404 words

**Byline:** Paul Steenhuis

**Highlight:** ‘Alles in de wereld gaat over seks, behalve seks. Seks gaat over macht,’ zei Oscar Wilde. Vandaar is er ook een stemwijzer over sekspolitiek.

**Body**

Het is stemhulp-kieswijzer-tijd: de sites die kunnen helpen om te bepalen welke partij je stem krijgt voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 22 november.

De bekendste, de *StemWijzer* , was vorige week al online te raadplegen, met de standpunten van 23 politieke partijen over dertig stellingen, waarmee je je eigen politieke keuze kunt bepalen. Op *Kieskompas* , gebaseerd op de nieuwe partijprogramma’s, kun je vanaf maandag 30 oktober terecht.

Minder bekend is de *Politieke Sekswijzer* , nu ook online. Het is volgens de organisatoren „de meest sexy stemwijzer van Nederland”.

Seks, seksualiteit en seksuele gezondheid zijn persoonlijk én politiek, volgens onder meer het Aidsfonds, Soa Aids Nederland, Oxfam Novib en Rutgers, het expertisecentrum voor seksualiteit. Samen met Hivos, Plan International, het Liliane Fonds en Choice for Youth and Sexuality hebben zij de Politieke Sekswijzer voor de komende verkiezingen opgezet.

**Positieve kant liefde, seks**

Die heeft zestien stellingen, zoals „Alle scholen moeten in hun lessen seksuele voorlichting aandacht besteden aan de positieve kanten van liefde en seks”, „Anticonceptie moet voor iedereen gratis zijn” en „Nederland moet zich wereldwijd inzetten voor het tegengaan van meisjesbesnijdenissen en kindhuwelijken”.

De organisaties benaderden alle partijen die volgens de Peilingwijzer 2023 van 5 september tenminste één zetel zullen halen in de nieuwe Tweede Kamer. Acht partijen reageerden: BIJ1, CDA, D66, GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Volt en VVD. De andere partijen wilden niet meedoen of reageerden niet.

De Ierse schrijver Oscar Wilde zei ooit: „Alles in de wereld gaat over seks, behalve seks. Seks gaat over macht.” Vandaar dat het jammer is dat partijen die macht zoeken op 22 november zoals Omtzigts NSC, BBB, PVV niet meedoen met de Politieke Sekswijzer. Hun opvattingen over seksuele politieke zaken worden zo niet nader belicht.

**Baas in eigen buik**

En dat terwijl kwesties als abortus (de ‘reproductieve rechten van de vrouw’, ‘baas in eigen buik’) en opvattingen over rechten van lhbtqi+-ers voor grote politieke beroering kunnen zorgen. Zoals recent is gebleken in de VS, waar de landelijke rechten op abortus beknot zijn. In de Politieke Sekswijzer staat de stelling „Abortus moet uit het strafrecht gehaald worden”. Daar zijn de deelnemende partijen het mee eens, behalve het CDA. De partijen lichten hun standpunten toe op de politiekesekswijzer.nl

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Henri Bontenbal (CDA) eerste gast bij Gelderlander- interviewreeks met politieke kopstukken in Nijmegen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 07:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 394 words

**Byline:** Albert Heller

**Body**

Henri Bontenbal (lijsttrekker van het CDA) is dinsdag de eerste van acht politieke kopstukken die in de aanloop naar de verkiezingen op bezoek komt bij De Gelderlander en de Radboud Universiteit.

Net als bij de verkiezingen in 2017 en 2021 haalt De Gelderlander kopstukken van de grootste politieke partijen naar Gelderland.

Dit jaar werkt de krant voor het eerst samen met de Radboud Universiteit en studentenverenigingen van de Nijmeegse universiteit. Samen hebben zij de keuze gemaakt de tien partijen uit te nodigen die halverwege september meer dan vier zetels in de peilingen kregen toebedeeld.

Acht partijen gingen op die uitnodiging in.

Na Henri Bontenbal komen ook lijsttrekkers Rob Jetten (D66), Mirjam Bikker (CU), Lillian Marijnissen (SP) en Caroline van der Plas (BBB) naar de campus in Nijmegen. Zij worden ondervraagd door journalisten van deze krant en door studenten van de Radboud Universiteit.

Boeiende gesprekken met nieuwkomers op de lijst

Het bijzondere karakter van de tussentijdse verkiezingen zorgt ervoor dat drie partijen in de overvolle agenda van hun lijsttrekker geen plek konden vinden om naar Nijmegen te komen. Zij worden vervangen door de nummers 2 op de lijst. Zo komt Sophie Hermans van de VVD naar Nijmegen. GroenLinks-PvdA en Nieuw Sociaal Contract laten zich vertegenwoordigen door respectievelijk Esmah Lahlah en Nicolien van Vroonhoven.

Interview over thema's die er voor deze regio toe doen

Geert Wilders van de PVV en Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren zijn niet op de uitnodiging ingegaan. Ouwehand wilde wel, maar door de onrust in haar partij bleek er toch geen ruimte in haar agenda.

De acht kopstukken worden door De Gelderlander ondervraagd op vijf thema’s waarbij de politieke partijen de komende jaren belangrijke keuzes maken voor de regio: natuur en landbouw, woningbouw, bereikbaarheid, klimaat en het belang van de regio. Daarnaast worden ze geconfronteerd met vragen over allerlei onderwerpen van studenten.

De Gelderlander kent een rijke traditie als het gaat om regionale interviews met lijsttrekkers in de aanloop naar de verkiezingen. Twee jaar geleden waren de gesprekken vanwege de coronacrisis in een leeg Posttheater in Arnhem, vier jaar eerder kwamen toenmalige lijsttrekkers als Mark Rutte (VVD) en Sybrand Buma (CDA) naar het kantoor van deze krant voor een live-interview met publiek in de zaal.

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Het Israël-standpunt van Nederland vergroot spanningen in het demissionaire kabinet**

De Volkskrant.nl

29 oktober 2023 zondag 02:50 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 970 words

**Byline:** Natalie Righton, Gijs Beukers

**Body**

Het Israël-standpunt van de Nederlandse regering verdeelt allang niet meer alleen de flankpartijen in de Kamer, maar zet inmiddels ook de verhoudingen tussen coalitiepartijen VVD, CDA, CU en D66 in het demissionaire kabinet verder op scherp. Door de verkiezingscampagne zullen de onderlinge verschillen de komende tijd nog uitvergroot worden.

Oorzaak van de oplopende spanningen tussen de regeringspartijen is een VN-resolutie waar Nederland zich dit weekeinde niet achter wilde scharen. In die resolutie roepen de Verenigde Naties op tot een humanitair staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Nederland onthield zich van stemming, omdat het vond dat er ‘belangrijke elementen ontbraken in de resolutietekst’. Zo ontbrak een passage met daarin ‘het recht van Israël om de voortdurende dreiging vanuit Hamas aan te pakken’, staat in de officiële stemverklaring van Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken vond de resolutie daarom 'te ver gaan’ en wilde er niet mee instemmen.

De resolutie werd vrijdagavond laat met een grote meerderheid aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. In totaal stemden 121 landen voor, 14 tegen en 44 landen onthielden zich van stemming, waaronder Nederland en Duitsland. Buurland Frankrijk stemde wel in.

Direct na de stemming ontstond rumoer in Nederland, waarna demissionair premier Rutte zich zaterdag genoodzaakt voelde uit te leggen hoe Nederland tot haar standpunt was gekomen. ‘Er zaten heel veel goede dingen in die VN-resolutie’, aldus Rutte tegenover de NOS. ‘Maar ik zeg daar wel bij dat als Israël de dreiging (van Hamas, red.) niet wegneemt, dat dan het einde van Israël is.’ De Nederlandse VN-ambassadeur wees erop dat er in de resolutie ook ‘onvoldoende werd opgeroepen tot de onmiddellijke vrijlating van de Israëlische gijzelaars in Gaza’. Kortom, in de ogen van het Nederlandse kabinet was de resolutie niet evenwichtig genoeg.

Over de auteur

Natalie Righton is politiek verslaggever van de Volkskrant. Zij schrijft sinds 2013 over de Nederlandse politiek. Daarvoor was zij correspondent in Afghanistan. Righton won meerdere journalistieke prijzen.

Volg alles over de Tweede Kamerverkiezingen hier.

Over de auteur

Gijs Beukersis mediaverslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft vooral over televisie, podcasts en boeken.

Om te onderstrepen dat Nederland zich het leed van Palestijnen wel degelijk aantrekt, benadrukte het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag dat het wèl bereid is om op te roepen tot ‘humanitaire pauzes om zo humanitaire toegang mogelijk te maken en te voorzien in essentiële goederen en diensten aan de burgers in Gaza’. Nederland spreekt zich dus uitvoerig uit over de humanitaire situatie, ‘maar als puntje bij paaltje komt onthoudt het zich toch van stemming’, concludeert diplomatiedeskundige Robert van de Roer. ‘De kool en de geit sparen, heet dat in oud-Nederlands.’ Nederland kiest niet, al zullen de Palestijnen dat anders zien, vervolgt hij. ‘Zij zullen zich in de steek gelaten voelen.’

Onenigheid in de coalitie

Inmiddels is de vlam in politiek Den Haag dan ook in de pan geslagen. Vooral bij de eerder al kritische regeringspartij D66 is de stemonthouding van Nederland in het verkeerde keelgat geschoten. ‘Nederland had vóór deze resolutie moeten stemmen’, zegt Sjoerd Sjoerdsma, buitenlandwoordvoerder van D66. Hij vindt het ‘beschamend’ dat Nederland zich van stemming heeft onthouden. ‘Er zijn inmiddels duizenden doden, tienduizenden gewonden, honderdduizenden ontheemden. In Gaza dreigt een totale catastrofe als het geweld niet stopt.’ Een onmiddellijk staakt-het-vuren is volgens Sjoerdsma heel hard nodig.

De onthouding door het kabinet blijkt in Den Haag alleen vooraf besproken te zijn op de ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken, melden bronnen rond het kabinet. De bewindspersonen van die twee ministeries zijn van VVD- en CDA-huize (Mark Rutte, Hanke Bruins Slot en Liesje Schreinemacher), maar het is niet zeker of zij alledrie persoonlijk ook betrokken waren bij dat besluit. D66-bewindspersonen zouden volgens deze lezing in elk geval niet geconsulteerd zijn.

Nu is het met stemmingen voor VN-resoluties ook niet gebruikelijk om de gehele ministerraad in te lichten. ‘Maar zelden was er een zo politiek geladen’, stelt Sjoerdsma. Hij heeft Kamervragen ingediend, waarin hij demissionair minister Bruins Slot (Buitenlandse Zaken, CDA) onder meer vraagt om maandag te laten weten wat de zwaarwegende redenen zijn geweest om niet voor ‘deze belangrijke resolutie’ te stemmen.

Kamerdebat dinsdag

Komende dinsdag zal de Kamer zich buigen over de kwestie. Ondanks het verkiezingsreces heeft een Kamermeerderheid zich achter een verzoek van de SP geschaard om een spoeddebat te houden over de situatie in Gaza en de stemonthouding van Nederland. ‘Het is nu zaak dat er heel snel een staakt-het-vuren komt en dat het bloedvergieten stopt’, zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk.

Behalve D66 en de SP hebben ook andere Kamerfracties zaterdag forse kritiek geuit op het kabinet, zoals GroenLinks-PvdA, de Partij voor de Dieren en Volt. GroenLinks-PvdA vindt – net als D66 – dat het kabinet zich hierover moet verantwoorden. Vooralsnog krijgt het kabinet alleen steun van de VVD. Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie hebben zich hier nog niet over uitgesproken.

Met nog nog maar ruim drie weken te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen dreigt het conflict tussen Israël en Hamas zo alsnog een binnenlands verkiezingsthema te worden. Uit kiezersonderzoeken blijkt tot nu toe dat veel Nederlanders zich wel zorgen maken om de escalatie van het conflict, maar dat deze zorgen geen grote invloed hebben op hun stemgedrag. De vraag is of dat zo blijft. De verkiezingscampagne maakt dat de onderlinge verschillen de komende tijd eerder uitvergroot zullen worden, in plaats van kleiner gemaakt.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Partijen trekken niet langer naar links, de kiezers zitten in het midden**

Trouw.nl

29 oktober 2023 zondag 08:04 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 741 words

**Byline:** Wilma Kieskamp

**Body**

In de verkiezingsprogramma’s kijken partijen weer meer naar het midden of rechts, blijkt uit het Kieskompas. De verschuiving naar links is voorbij.

Bestaanszekerheid is door vrijwel alle partijen uitgeroepen tot het belangrijkste thema van de verkiezingen van 2023. Het leidt tot veel politieke aandacht voor onderwerpen als armoede, het minimumloon of hoge huren. Maar niet per se tot verkiezingsprogramma’s met een linksere koers.

De trend van de afgelopen jaren dat partijen telkens ‘linkser’ worden, is gestopt. Nu de verkiezingsprogramma’s bekend zijn, blijken veel partijen een pas op de plaats te maken – dichtbij het midden.

Bestaande partijen als VVD en CDA schuiven dit jaar inhoudelijk niet meer van positie. Bij de verkiezingen in 2021 gingen ook zij nog naar links. GroenLinks-PvdA zijn samen een tikje naar het midden geschoven, maar zitten niet ver van hun eerdere posities. Andere partijen die wel bewegen doen dat dit keer eerder naar rechts, zoals SP en PVV.

Inzichtelijk waar partijen staan

Dat blijkt uit de analyse van stemhulp Kieskompas. Onderzoekers hebben alle verkiezingsprogramma’s op een rij gezet, in samenwerking met Trouw. Dat maakt inzichtelijk waar de partijen staan, ook ten opzichte van elkaar.

Elke partij krijgt in Kieskompas een eigen plek in het ‘politieke landschap’. Dat gaat langs twee lijnen: aan de hand van de standpunten over economische onderwerpen (links-rechts) en de meer culturele onderwerpen (conservatief-progressief). Met de stemhulp, die vanaf maandag online gaat, kunnen kiezers ook zelf hun plek in het politieke landschap bepalen. Aan de hand van dertig stellingen krijgen zij te zien welke partijen het dichtst bij hun opvattingen staan.

De kaart van het landschap bevestigt opnieuw dat het dit jaar de verkiezingen zijn waarbij er een nieuw midden ontstaat. Een midden dat kiezers naar zich toetrekt. Daar zitten de grotere partijen. Waarbij nieuwkomer Nieuw Sociaal Contract inderdaad vlakbij het midden is geland. “Het midden vangt veel kiezers op”, zegt Willem Blanken, directeur van Kieskompas. “Je ziet dit jaar een stabilisering in de politieke voorkeuren. Niet langer een trek naar de flanken, maar naar het stabiele midden.”

Scherpe verschillen

Bij de verkiezingen van 2021 schoven partijen nog massaal naar links. Dat is gestopt. Juist over sociaal-economische dilemma’s zijn er nu scherpe verschillen tussen partijen. Moeten er huurwoningen gebouwd worden of koopwoningen? Precies die actuele kwestie blijkt een van de meest splijtende onderwerpen in de verkiezingsprogramma’s. Mag de overheid bezuinigen of moet het geld komen van hogere belastingen voor grote bedrijven?

Klassieke links-rechts-thema’s zijn nog steeds onderscheidend. De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat bijna alle partijen meer geld willen uittrekken voor defensie, van oudsher een ‘rechts’ idee.

Over één onderwerp is wel unieke politieke eensgezindheid: mensen met een laag inkomen moeten hulp krijgen bij het betalen van de energierekening. Op dat punt zijn bijna alle partijen dit jaar ‘links’. Er is geen ander onderwerp te vinden dat zo sterk verbindt.

Opvallend is dat de PVV in het politieke landschap weer ‘rechts-conservatief’ is en naar rechts is opgeschoven. Geert Wilders zegt zelf gematigder te zijn geworden, maar dat zien de onderzoekers niet terug in de antwoorden van de partij op de dertig stellingen van het Kieskompas. Noch in het verkiezingsprogramma, dat door Kieskompas bij elke partij naast de antwoorden wordt gelegd.

JA21 schuurt tegen Forum aan

André Krouwel, politicoloog aan de Vrije Universiteit en bedenker van het Kieskompas, ziet bij alle rechts-populistische partijen dit jaar “een sterke radicalisering en fragmentarisering”. De PVV trekt naar rechts. “Dat is een reactie op wat er bij de concurrentie gebeurt. Als Forum voor Democratie gelooft dat reptielen de wereld regeren, willen anderen ook vol op het orgel”.

Ja21, BVNL en Forum verdringen zich inmiddels in de uiterste hoek van het rechts-conservatieve kwadrant, dicht bij elkaar. Ja21 begon in 2021 nog als partij die een alternatief wilde zijn voor de VVD. Maar de partij van Joost Eerdmans schuurt nu dicht tegen Forum voor Democratie aan. 50Plus was te laat met het aanleveren van de gegevens en staat er voorlopig niet in.

Lees ook:

In het politieke landschap veert het midden op

Partijen trekken niet langer naar links, de kiezers zitten in het midden. Op de kaart van het politieke landschap zijn de posities dit jaar uniek.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Rafael stemde jaren VVD, toen Partij voor de Dieren en neigt nu naar Omtzigt: Brabantse kiezers over wie hun stem krijgt (en waarom)**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 05:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1302 words

**Byline:** Gerlach Hochstenbach

**Body**

De Kerkstraat. Vrijwel elke stad, elk dorp heeft er wel een. Hoe is de stemming in de verschillende Kerkstraten in de aanloop naar de verkiezingen van 22 november? Hebben bewoners al een keuze gemaakt of zweven ze nog? Zes portretten van kiezers.

‘Yesilgöz? Ze komt voor haar mening uit, ik zie haar wel als premier’

Ja, Dilan Yesilgöz. Die is goed bezig, vinden Peter en Gerdy de Wit. Ze zagen haar deze week nog op televisie. Peter: ,,De laatste twintig jaar is er altijd gesodemieter geweest op het ministerie van Justitie. Sinds zij is aangetreden, is er rust, vanaf de eerste dag dat ze als minister aantrad.” Gerdy: ,,Ze durft heel goed voor haar eigen mening uit te komen. Dat schept vertrouwen. Ik zie haar wel als premier.”

Het Etten-Leurse stel verruilde nog niet zo lang geleden zijn huis voor een gloednieuwe, levensloopbestendige en energieneutrale woning in de Kerkstraat. Van alle gemakken voorzien, slaapkamer op de begane grond, fijne tuin. Ze genieten volop. Dit soort woningen moeten ze veel meer bouwen, vindt Gerdy. ,,Dan krijg je ook meer doorstroming. In onze voormalige woning woont nu een jong gezin, wij zijn kleiner gaan wonen. De politiek moet hier echt werk van maken: goed huisvestingsbeleid is superbelangrijk.”

Ze volgen het nieuws op de voet. De aanstaande verkiezingen hebben extra hun aandacht. ,,Het leeft misschien nog wel meer dan andere jaren”, vindt Peter. ,,Dat komt door de ontwikkelingen in de wereld, maar ook in Nederland zelf. Er vindt zoveel polarisatie plaats, men buitelt over elkaar heen. Dan is het goed dat je de verdieping opzoekt om tot een verantwoorde keuze te komen. Wat ik belangrijk vind, is of de normen en waarden waarmee ik ben opgevoed nog passen in de huidige denkbeelden van politieke partijen.”

Hij kijkt met veel belangstelling naar de opkomst van Pieter Omtzigt en zijn Nieuw Sociaal Contract, maar zijn stem zal niet die kant opgaan. ,,Ik heb veel respect voor Omtzigt, voor wat hij bijvoorbeeld samen met Renske Leijten van de SP heeft gedaan in de toeslagenaffaire. Het is een enorme dossiervreter, maar ik vind hem geen verbinder. Wat dat betreft laat hij het afweten.”

Ik heb veel respect voor Omtzigt, maar ik vind hem geen verbinder. Wat dat betreft laat hij het afweten

Dat Yesilgöz samenwerking met onder andere de PVV niet uitsluit, vinden ze geen probleem. ,,Ik ben het lang niet altijd eens met wat Wilders zegt, maar ik kan me wel vinden in bepaalde standpunten”, stelt Gerdy. ,,Te veel asielzoekers doen een beroep op Nederland. Natuurlijk, mensen die echt in nood zijn moeten recht op asiel hebben. Maar al die gelukzoekers kunnen niet blijven.” Peter: ,,Procedures moeten veel korter zijn. Die duren nu vaak eindeloos.”

Al met al blijft Peter bij de partij waar hij al dertig jaar op stemt, de VVD. Ook Gerdy stemt liberaal. ,,Ik heb de vorige keer een uitstapje gemaakt en op Sigrid Kaag gestemd. Daar had ik snel spijt van. Ze is geen politicus, ze komt meer tot haar recht bij bijvoorbeeld de Verenigde Naties.”

‘Timmermans is een ijdeltuit, maar als politicus moet je een beetje ijdel zijn’

Hij groeide op in Kerkrade, in de tijd dat de mijnen sloten. Weet nog dat Joop den Uyl naar Limburg kwam om die bittere boodschap af te kondigen. Het leidde tot grote werkloosheid in de provincie, maar toch, voor Ben van Krugten was Den Uyl de sociaaldemocraat pur sang. ,,Hij is de man die mij naar de PvdA heeft geleid. En dat in het katholieke zuiden van die tijd. Den Uyl had passie en beschikte tegelijkertijd over realiteitszin.”

Het huidige politieke klimaat, daar schrikt Ben van Krugten van. De verharding, het elkaar niets willen gunnen. ,,In de politiek hoef je het niet eens te zijn met je tegenstander, maar de Kamer geeft nu wel heel vaak het slechte voorbeeld. Types als Wilders, Baudet en Van Haga zorgen voor een klimaat waarin mensen – ik druk het zachtjes uit – elkaar de maat nemen. Het is schrijnend hoe iemand als Sigrid Kaag, een waanzinnig goede vakvrouw, beschimpt wordt. De vuilspuiterij waar Wilders zich van bedient, onvoorstelbaar. Van Rutte kun je veel zeggen, maar hij heeft wel fatsoen.”

Toch heeft Rutte in zijn ogen veel laten liggen. ,,Hij roept dat we in een supergaaf land wonen. Voor een deel heeft hij gelijk, maar vóór 2000 was het nog gaver. We zijn afgezakt. De armoede is toegenomen. Kijk om je heen als je door de grote steden loopt: er zijn veel daklozen bijgekomen. Mensen die niks te makken hebben, volledig de weg kwijt zijn. En dan kun je van de PvdA misschien zeggen dat ze mensen te veel pamperen, dat zal best. Maar dat is beter dan hen aan hun lot over te laten.”

De Zevenbergenaar is zijn partij altijd partij trouw gebleven. De sociaaldemocraten hebben veel ‘bestuurlijke kwaliteiten en kunnen ook zeer pragmatisch zijn’. Ook nu zal hij de PvdA niet verloochenen, hoewel hij soms twijfelt aan de verbinding met GroenLinks. ,,Vaak mensen die hoogopgeleid zijn en goed verdienen. Ze praten makkelijk over milieubewustzijn, terwijl dat voor veel mensen nog niet zo eenvoudig is.”

De armoede is toegenomen. Kijk om je heen als je door de grote steden loopt: er zijn veel daklozen bijgekomen

En Pieter Omtzigt? ,,Ik vind hem een fantastisch Kamerlid, maar het is bijzonder dat allerlei mensen al achter hem aanliepen voordat er een partijprogramma bekend was.”

Voor Ben is er maar één persoon die in aanmerking komt om Rutte op te volgen: Frans Timmermans. ,,Hij is de grootste ijdeltuit van Nederland. Dat geeft niet, als politicus moet je ook een beetje ijdel zijn. Anders red je het niet. Hij is gedreven door idealisme, heeft de kennis in huis, maar kan ook pragmatisch en diplomatiek zijn. Hij is iemand die als premier boven de partijen kan staan.”

‘Caroline van der Plas durft tenminste te zeggen waar het op staat’

Daniëlle Leijsten komt oorspronkelijk uit Rotterdam, ze is van het type ‘niet lullen maar poetsen’. Wat zou ze graag zien dat die lui in de politiek daar ook wat meer van hadden. ,,Pak de problemen nu eens echt aan. Die zijn er best veel in dit land. Kijk eens hoeveel mensen er tegenwoordig bij de voedselbank aankloppen. Da’s toch schandalig. Toen ik jong was, hadden we het in dit land beter voor elkaar, zaten we echt in de opbouw. Mijn grootouders zouden zich omdraaien in hun graf als ze zouden merken dat nu alles wordt afgebroken waar ze destijds voor hebben gevochten.”

Ze heeft altijd wantrouwen gehad in politici. Die beloven veel, maar als puntje bij paaltje komt, beslissen ze anders, vindt ze. ,,Ik snap ook wel dat partijen samen moeten werken. Maar dan laten ze na de verkiezingen voor mij belangrijke dingen vallen en dan denk ik, mijn stem is weer weggegooid.”

Was Pim Fortuyn er nog maar, dan had het land er ‘heel anders uitgezien’. De laatste jaren stemde ze vooral op de PVV. In de hoop dat de club van Geert Wilders het verschil kon maken. ,,Want de poorten in dit land staan altijd open, alles komt zomaar binnen. Terwijl voor de bejaarden, die altijd premies en belastingen hebben betaald, nauwelijks nog iets wordt gedaan. Dat klopt gewoon niet. En onze jongeren die op zichzelf willen wonen, komen niet in aanmerking voor een fatsoenlijk huis.”

Daarom een vurig pleidooi voor het ‘eigen volk’. ,,Daarna kijken we wat we over hebben. In Nederland is het helaas andersom: eerst alles uitdelen, waarna we erachter komen dat er niks meer voor onszelf over is. Daar erger ik me kapot aan.”

Was Pim Fortuyn er nog maar, dan had het land er heel anders uitgezien

Maar die Wilders, eigenlijk heeft hij in die twintig jaar ook nauwelijks een deuk in een pakje boter kunnen slaan, beseft ze. Misschien wordt het daarom tijd voor een andere partij. Al weet ze nu nog niet op wie ze gaat stemmen. De BoerBurgerBeweging lijkt haar wel wat. ,,Caroline van der Plas is tenminste iemand die durft te zeggen waar het op staat. Hopelijk voegt ze de daad bij het woord.”

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**In het politieke landschap veert het midden op**

Trouw.nl

29 oktober 2023 zondag 09:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1774 words

**Byline:** Wilma Kieskamp

**Body**

Partijen trekken niet langer naar links, de kiezers zitten in het midden. Op de kaart van het politieke landschap zijn de posities dit jaar uniek.

Daar waar de wegen elkaar kruisen, precies in het midden van het politieke landschap, is het jarenlang een stille boel geweest. De kraampjes van de politieke partijen stonden elders langs de route, wat verder weg van het midden of zelfs op de flanken. Op het kruispunt was het stil. Daar stond geen partij te folderen.

Het is al zestien jaar geleden dat de verkiezingen werden gewonnen door een partij die vlakbij het midden opereerde. In 2006 werd het CDA met lijsttrekker premier Jan-Peter Balkenende de grootste bij de Tweede Kamerverkiezingen. Met terugwerkende kracht is dat de laatste keer geweest dat een grote partij zoveel kiezers wist te mobiliseren op het kruispunt van links en rechts.

Toch zijn kiezers al die tijd wel degelijk geïnteresseerd gebleven in die magische plek in het midden waar links en rechts, progressief en conservatief elkaar kruisen. Politieke wetenschappers zien bij elke verkiezing een interessant verschijnsel. Kiezers zijn in overgrote mate zeer gematigd ten opzichte van de politieke partijen zelf, ook ten opzichte van de partijen waar ze op stemmen. Ze combineren gerust linkse en rechtse ideeën. Met een schuin oog zijn ze het midden altijd in de gaten blijven houden.

De blik gaat richting het centrum

Dat midden is in 2023 terug, blijkt uit onderzoek van Kieskompas van het politieke landschap van Nederland. De stemhulp doet bij elke verkiezing onderzoek naar de standpunten van partijen en hun plek ten opzichte van elkaar. In samenwerking met Trouw is de online stemhulp vanaf vandaag ook weer te raadplegen voor kiezers.

Partijen bewegen dit jaar minder op de kaart. Ze trekken niet meer massaal naar links zoals bij de vorige verkiezingen nog gebeurde. Toen werden de partijprogramma’s op sociaal-economisch gebied vrijwel allemaal naar links getrokken. Die verhuizing is gestopt. De blik is richting het centrum. Nieuwe partijen melden zich daar. Dat is ook waar veel kiezers naartoe trekken.

Links en rechts van het midden vangen de grote traditionele partijen ook nog steeds veel kiezers. Partijen die niet al te ver afstaan van het midden doen het goed in de peilingen, zoals GroenLinks-PvdA, VVD en de relatief nieuwe BoerBurgerBeweging. Op de flanken blijft nog wel de PVV wel prominent aanwezig.

De terugkeer van het midden is zeker geen nieuwe trend. Zelfs in 2021 was er al iets van te zien. Toen schoot D66 als een komeet omhoog. Toeval of niet: dat is een middenpartij in sociaal-economisch opzicht, niet links en niet rechts, wel met een uitgesproken progressief profiel. Maar het midden veroveren is zo eenvoudig nog niet, heeft die partij ervaren.

Mix van links en rechts

Vooral de komst van Nieuw Sociaal Contract onder leiding van Pieter Omtzigt maakt dat het politieke landschap er ook echt anders uitziet. Gaan oude tijden herleven? Kan een partij de grootste worden met gemengde en gematigde standpunten, niet links en niet rechts, niet progressief, niet conservatief?

Voor Pieter Omtzigt is een positie in het midden steeds het doel geweest. Staat de partij daar inhoudelijk? Het onderzoek van de stemhulp Kieskompas zegt van wel. De wetenschappelijke analyse van Kieskompas bevestigt dat de standpunten van NSC een mix zijn van linkse en rechtse, conservatieve en progressieve posities. De onderzoekers van Kieskompas stellen de posities van partijen vast aan de hand van de antwoorden van partijen op dertig stellingen en controleren dat aan de hand van de verkiezingsprogramma’s.

Het profiel van Nieuw Sociaal Contract is in sommige opzichten wel bijzonder. Het is opgebouwd uit standpunten die andere partijen veel minder vaak met elkaar combineren. Op sommige stellingen antwoordt de partij uitgesproken conservatief. Zoals bij asiel en medische ethiek. Op andere punten is de stellingname progressief. Zo moet er veel geld naar het openbaar vervoer en minder naar asfalt. Op de as links-rechts lijken de standpunten soms bijna met elkaar te botsen. Meer geld naar voorzieningen en tegelijk streng op de overheidsuitgaven.

Twee gematigde protestpartijen

Volgens André Krouwel moet in de praktijk blijken of NSC in het exacte midden zal blijven. Krouwel is de oprichter van Kieskompas en is als politicoloog verbonden aan de Vrije Universiteit. Al sinds 2006 kan hij via de analyses van partijposities en opinies van kiezers de grote politieke trends volgen. Kieskompas beschikt inmiddels over grote hoeveelheden data om verschuivingen door te kunnen rekenen.

“Voor nieuwe partijen is het makkelijker om standpunten in te nemen omdat ze nog geen geschiedenis hebben. Vaak zijn de standpunten nog niet uitgekristalliseerd tot een consistent verhaal richting de kiezers.” Het is op de kaart van het politieke landschap goed te zien. Partijen die al langer bestaan sorteren zich uiteindelijk eigenlijk altijd uit naar twee kanten. Ze belanden of ergens in het ‘links-progressieve’ kwadrant, óf in het rechts-conservatieve.

Nog niet eerder hebben zich twee protestpartijen vanuit het midden gemeld. Ook BBB zit daar, althans op de sociaal-economische as. De partij is niet rechts en niet links, maar wel conservatief, analyseerde Kieskompas. “Het is interessant hoe het ongenoegen dit jaar anders gemobiliseerd wordt. Zowel BBB als Nieuw Sociaal Contract zijn gematigde partijen maar bekritiseren het establishment. BBB heeft daarbij meer populistische trekjes dan NSC”, ziet politicoloog Krouwel als het beeld.

“Veel hangt er vanaf hoe NSC zich ontwikkelt in de praktijk. Het oogt vooral als een hervormd CDA, voor kiezers die geen toekomst meer in zien in de traditionele partij. Maar het is ook een poging om een nieuw conservatief centrum te vormen. Maar dan met kritiek op de gevestigde orde.”

Andere diersoort

Krouwel signaleert dat de kiezers van NSC een eigen profiel hebben – dat profiel neigt naar cultureel conservatief. Gevraagd naar hun sympathie voor andere partijen doemt er een vrij bijzonder beeld op. De gemiddelde kiezer van NSC zit dichter tegen SGP en ChristenUnie aan dan tegen CDA en VVD. Met links is er weinig overlap. De aanhang van Omtzigt neigt in het geheel niet richting linkse partijen. Er is ook bijna geen overlap met het cluster van rechts-populistische partijen als de PVV. Daar zitten wel de BBB-kiezers.

“De NSC-stemmer is echt een andere diersoort dan de rechts-populistische kiezer”, concludeert Krouwel. “Dit is geen populisme maar conservatisme in combinatie met kritiek op het establishment.”

Buiten de oude hokjes

In het politieke landschap laten de partijen en kiezers zich dit jaar bij één onderwerp lastig vastprikken. De standpunten over klimaat en milieu passen niet meer in de oude hokjes. De tegenstelling ‘progressief’ versus ‘conservatief’ voldoet niet meer. Het gaat inmiddels minder om de morele kijk op duurzaamheid en rentmeesterschap en meer om geldkwesties: hoe moet dat klimaatbeleid betaald worden en door wie?

Dat maakt dat de onderwerpen in het Kieskompas zijn verschoven van de morele dimensie naar de financiële. Ze horen inmiddels thuis in het segment van de ‘materiële vraagstukken’. Politiek gezien is dat de as van links versus rechts.

“Het is veel moeilijker de standpunten van kiezers vast te grijpen”, zegt politicoloog Krouwel. Hij ziet een politiek ‘milieuconservatisme’ opkomen. Milieumaatregelen worden te kostbaar gevonden. “Er gaat soms een sausje van nostalgie overheen. De discussies gaan over betaalbaarheid, niet meer over urgentie. De politieke scheidslijnen zijn ingewikkelder geworden om te bepalen: sommige rechtse partijen zijn voor de klimaatdoelen maar tegen de plannen die er liggen om die doelen te halen. Linkse partijen worstelen ermee dat de kosten van groene ambities soms zwaar neerdalen op burgers met een krappe beurs”.

Scheidslijn links-rechts

In het politieke landschap staan de schijnwerpers dan misschien gericht op het midden, want daar spelen de belangrijkste trends zich af. Maar dat wil niet zeggen dat ook de afzonderlijke standpunten van partijen allemaal in het midden zijn komen te liggen. Het is eerder de mix.

De tegenstelling links-rechts doet er nog steeds toe, benadrukt Krouwel. Daar zitten nog steeds de scherpste inhoudelijke verschillen in de verkiezingsprogramma’s. Hij ziet het terug in de vergelijking van de antwoorden van partijen over onderwerpen als woningbouw, zorg, de groei van Schiphol, de verdeling van belastingen. Partijen zijn het weliswaar behoorlijk eens over armoedebestrijding. Maar over veel andere sociaal-economische onderwerpen staan ze nog recht tegenover elkaar. “De scheidslijn links-rechts is er nog steeds”, aldus Krouwel. Alleen wordt het gevecht erover gestreden vanuit het politieke midden.

Hoe werkt Kieskompas?

Het Kieskompas is te vindenvia de websiteen app van Trouw. Bij deze stemhulp moet u een oordeel geven over dertig stellingen, bijvoorbeeld: ‘De bijstandsuitkering moet minder snel stijgen dan het minimumloon’. Er zijn zes antwoordmogelijkheden: twee voor de verschillende gradaties ‘eens’ en ‘oneens’, één voor ‘neutraal’, en ‘geen mening’.

Daarna beantwoordt u nog een paar aparte vragen over de waarschijnlijkheid dat u op bepaalde partijen zult stemmen, maar deze tellen niet mee bij de berekening van de uitkomsten van uw Kieskompas. Daarna laat Kieskompas op basis van uw stellingnames zien welk partijprogramma het beste past bij uw opinies.

In de uitslag vindt u uzelf als een stip terug in het politieke landschap, en kunt u zelf zien welke partijen het dichtstbij u staan. Ook kan er nog op thema worden gekeken, als u een bepaald onderwerp belangrijker vindt dan andere.

De beveiliging van de gegevens en de site van Kieskompas is door een extern bedrijf onderzocht en goedgekeurd. Kieskompas vraagt naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en de provincie waar u woont. Het e-mailadres dat u vrijwillig kunt invullen wordt los van de overige gegevens bewaard. Na het bekijken van het resultaat kunt u nog extra vragen beantwoorden voor wetenschappelijk onderzoek.

Op de site van Kieskompas komt binnenkort ook een stemwijzer in samenwerking met Steffie.nl, voor mensen met een verstandelijke beperking.

Lees ook:

Partijen trekken niet langer naar links, de kiezers zitten in het midden

In de verkiezingsprogramma’s kijken partijen weer meer naar het midden of rechts, blijkt uit het Kieskompas. De verschuiving naar links is voorbij.

Henri Bontenbal: We moeten het verlangen naar de toekomst weer aanwakkeren

Henri Bontenbal is de relatief onbekende lijsttrekker van een zwaar gehavend CDA. Hij denkt de partij weer op de rails te krijgen, maar ziet deze verkiezingen vooral als ‘tussenmoment’.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Waar gaat de stem heen van mensen die straks toch de omstreden BBB-kandidaat Rekers aankruisen?**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 10:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 579 words

**Byline:** Thomas van der Kolk

**Body**

BBB-kandidaat Jasper Rekers trok zich deze week terug, omdat het ANP had onthuld dat hij tijdens de coronacrisis een anonieme online haatcampagne had gevoerd tegen tal van politici. Maar wat gebeurt er met de stemmen die toch op hem worden uitgebracht?

Op het moment dat het nieuws over Rekers bekend werd, stond de kieslijst al vast. Hij staat op nummer 13. Ook GroenLinks-PvdA-Kamerlid Bouchallikht trok zich onlangs terug, maar om een hele andere reden: zij kan zich niet vinden in het Israël-standpunt van haar partij. Wat gebeurt er met de stemmen die toch op hen worden uitgebracht? En stel dat er een kandidaat overlijdt, hoe gaat dat dan?

Waar gaat de stem heen van mensen die toch op Rekers of Bouchallikht stemmen?

De Kiesraad heeft de kandidatenlijsten op 13 oktober formeel vastgesteld. Sindsdien kunnen ze niet meer gewijzigd worden. De namen van de kandidaten die zich hebben teruggetrokken zullen dus ook op het stembiljet staan.

,,Elke stem gaat in eerste instantie gewoon naar de kandidaat op wie de stem is uitgebracht”, legt woordvoerder Margriet Bokhorst van de Kiesraad uit. ,,Het totaal van de stemmen op een lijst bepaalt hoe veel zetels worden toegedeeld en die zetels worden toegedeeld volgens de volgorde van die lijst, tenzij iemand de voorkeursdrempel van 25 procent haalt. Dus zo lang deze kandidaten de voorkeursdrempel niet halen, tellen de stemmen gewoon mee voor het totaal aantal zetels voor de betreffende partij.”

Stel dat Rekers toch genoeg voorkeurstemmen haalt, kan hij dan alsnog zijn zetel claimen als hij zich bedenkt?

Bokhorst: ,,Als Rekers wél genoeg voorkeurstemmen haalt of BBB haalt genoeg stemmen voor 13 of meer zetels, wordt Rekers gewoon benoemd door het centraal stembureau, oftewel de Kiesraad. Dan is het aan hem te beslissen of hij de benoeming aanvaardt of ervoor bedankt. Als hij de benoeming aanvaardt, zal de Kamer bij het onderzoek van de geloofsbrieven hem hier ook niet op afwijzen.” De zogenoemde Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven van de de Tweede Kamer onderzoekt na de verkiezingen namelijk altijd of Kamerleden terecht zijn benoemd.

Wat gebeurt er als een kandidaat vóór de verkiezingen komt te overlijden?

Als de kandidatenlijst nog niet officieel is vastgelegd, dan kan de partij het centraal stembureau verzoeken de kandidaat van de lijst te halen. Daarvoor moet de partij dan een uittreksel uit het register van overlijden of een afschrift van de akte van overlijden overhandigen.

Als de lijst al wel definitief is vastgesteld door het centraal stembureau, kan dat niet meer. De overleden persoon blijft dus op de lijst staan. Stemmen op deze persoon gaan echter niet verloren: ze tellen mee als een stem op zijn of haar partij.

Worden kiezers van zulke veranderingen op de hoogte gebracht voordat zij het stemhokje in gaan?

,,Daar zijn geen regels voor”, zegt Bokhorst. ,,Als een kandidaat zich terugtrekt, is het aan die kandidaat zelf om daarover te informeren. Een partij of een derde kan dat eigenlijk niet doen, omdat alleen de kandidaat zelf uiteindelijk kan beslissen of hij zijn benoeming al dan niet aanvaardt.”

En bij overlijden van de kandidaat? ,,Dan ligt het natuurlijk anders, maar er zijn geen concrete regels die voorschrijven hoe daarover moet worden gecommuniceerd.’’

Heb jij zelf een vraag bij het nieuws van de laatste tijd? Stuur ‘m in via bram@destentor.nl. Dan kan onze redacteur Bram Benthem contact met je opnemen. Wie weet behandelen we jouw vraag in de volgende aflevering!

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Omtzigts ’richtgetal’ vraagt ook om meer emigratie**

De Telegraaf.nl

29 oktober 2023 zondag 1:00 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** OPINIE; FRONTPAGE

**Length:** 610 words

**Byline:** Jan Latten

**Dateline:** Amsterdam

**Body**

Immigratie raakt steeds meer mensen op een nadelige manier. Sommigen staan langer op de wachtlijst voor een sociale huurwoning omdat asielmigranten voorgaan. De daklozenopvang loopt vol met arbeidsmigranten die op straat komen te staan. Immigratie uit andere werelddelen krijgt ineens een gezicht door massale demonstraties in reactie op 7/10. Contrasterende opvattingen vlammen op en spanningen in de samenleving nemen versneld toe. Dat kan niet meer los worden gezien van een aanhoudende immigratiegolf.

In 2017 werd erop gerekend dat er nu 17,5 miljoen mensen in ons land zouden wonen. Het zijn er nu bijna 18 miljoen geworden. Het aantal immigranten dat destijds door het CBS werd voorspeld is door de werkelijkheid ingehaald. De aantallen moesten in opvolgende jaren telkens naar boven worden bijgesteld. En werden te weinig woningen gepland. Met als gevolg dat het woningtekort nog steeds oploopt.

Hoe moet het verder?

Vorig jaar kwamen er netto 224.000 nieuwkomers bij, mede door de komst van Oekraïners. Dit jaar zou het saldo uit kunnen komen op een plus van 150.000 personen. Hoe moet het verder met immigratie?

Als een van de weinige politieke partijen ziet D66 géén probleem in nog meer immigratie. Op het congres van D66 probeerde lijsttrekker Rob Jetten toehoorders te overtuigen door bangmakerij. „Als we ouderen straks niet willen weigeren aan de poort van het ziekenhuis, hebben we niet minder maar meer mensen uit het buitenland nodig.” Hij zegt daar niet bij dat 90% van de zorgverleners deeltijd werkt en negeert inzichten dat ongeremde immigratie de draagkracht van het land nu al overstijgt.

De meeste grote partijen willen echter een rem op migratie. BBB liet weten in te zetten op een quotum van 15.000 asielmigranten en meer grip op arbeids- en studiemigranten. De wil om migratie te minderen deelt BBB met PVV, VVD en nu ook NSC. Afgelopen week maakte Pieter Omtzigt het langverwachte verkiezingsprogramma van het NSC bekend. Ongeacht of het gaat om werk, asiel of een andere motief om naar Nederland te komen pleit hij voor beperking tot een jaarlijks saldo van 50.000 immigranten, zijn ’richtgetal’.

Kloof opnieuw groter

Toch is Omtzigts richtgetal minder nieuw dan het lijkt. Het richtgetal van 50.000 bestaat al. Het CBS gaat er in zijn meest recente prognose namelijk vanuit dat het jaarlijks migratiesaldo op middellange termijn terugvalt naar ruim 50.000.

Helaas voor Omtzigt moesten de eerdere voorspellingen van het CBS telkens naar boven worden bijgesteld. Welke les is daaruit te trekken? Ten eerste dat in komende jaren de kloof tussen Omtzigts richtgetal, de CBS-veronderstelling en de werkelijke immigratie opnieuw groter kan worden. Ten tweede: in dat geval zal zijn richtgetal verder af komen van de werkelijkheid. In 2021 bijvoorbeeld was het aantal immigranten dat als gezinslid immigreerde al bijna 60.000. Daarmee zou zijn voorgestelde richtgetal al ruim zijn gepasseerd. Zelf geeft hij aan dat zijn richtgetal juist bedoeld is voor een ’houdbare migratie’. Het politieke debat over ’wie wel en wie niet mag komen’ zal ongetwijfeld heftiger worden.

Belangstelling temperen

Bovendien lijken politici in het algemeen nog nauwelijks te beseffen dat beperking van een migratiesaldo niet ophoudt bij immigratie. Voor een houdbaar richtgetal zal het ook nodig zijn in te zetten op stimuleren van terugkeer, op minder vanzelfsprekende overgang naar permanent verblijf of een hogere drempeltijd voor het aanvragen van Nederlanderschap. Dat kan de belangstelling voor Nederland temperen en migratie ’houdbaarder’ maken. Er is over migratie nog veel maatschappelijke en politieke discussie nodig, ongeacht de uitkomst van verkiezingen.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Een meppende Oekraïner is wel even wat anders dan een Nederlandse antifascist**

De Volkskrant.nl

29 oktober 2023 zondag 07:08 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 663 words

**Byline:** Sander Schimmelpenninck

**Body**

Afgelopen week kreeg Thierry Baudet een klap met een paraplu van een in België woonachtige Oekraïner. Het motief zal ongetwijfeld het verwerpelijke pro-Russische standpunt van Forum voor Democratie zijn; Baudet noemde de Russische dictator Poetin ‘mild’ en ‘een held’ en verkondigt in de Tweede Kamer bij voortduring Kremlinpropaganda. Het laat zich raden dat dat niet goed valt bij mensen die honderdduizenden landgenoten hebben verloren in die verschrikkelijke agressieoorlog.

Geheel politiek Den Haag kwam met een even begrijpelijke als haastige veroordeling van de paraplupeer, die, toen het een Oekraïner bleek te zijn, toch ook wat ongemakkelijk werd. Centristen zagen kans om een voorbarig ‘both sidesje’ te doen; zo wees oud-D66 Kamerlid Boris van der Ham naar antifascisten, ‘die juist met dit soort geweld hun eigen fascisme bevestigen’. Maar een meppende Oekraïner is wel even wat anders dan een Nederlandse antifascist, wiens grootste misdaad wellicht te weinig douchen is.

Over de auteur

Sander Schimmelpenninck is journalist, ondernemer en columnist van de Volkskrant. Eerder was hij hoofdredacteur van Quote. 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.

Een problematische valse balans dus, in de wetenschap dat Baudet een dergelijk gratuit statement zonder twijfel ‘deugen’ zou noemen. Sterker nog, zijn partijgenoot Gideon van Meijeren zei eerder dat ‘het niet gezond is als er een taboe rust op het gebruik van geweld’ en wordt daarom door het OM vervolgd voor opruiing tot geweld tegen de overheid. Ik herhaal: een Tweede Kamerlid wordt momenteel vervolgd voor opruiing tot geweld tegen de overheid.

Meegaan in het misplaatste slachtofferschap van extreem-rechts is gevaarlijk. Extreem-rechts wil verwarren en verstrooien, omdat daarmee de grenzen vervagen en het plegen van strafbare feiten daardoor minder zichtbaar wordt. Een misplaatst slachtofferschap en daderschap is daarbij een godsgeschenk; Gideon van Meijeren tweette al gretig dat de mep ‘niet los te zien is van de toenemende demonisering’ en dat de échte haat en het daadwerkelijke geweld ‘ook nu weer’ uit de zogenaamd antifascistische hoek komt. Zo is de omdraaiing van de werkelijkheid weer eens compleet.

Deze infantiele strategie, die weinig meer behelst dan ‘wat je zegt ben je zelf’, is verbazingwekkend effectief in Nederland, een land van kleinburgers die elkaar graag met subjectieve normen de maat nemen, maar van de objectieve normen in een democratische rechtsstaat geen kaas hebben gegeten.

Oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas, een andere centrist, tweette dat hij het ‘dubbel’ vindt dat ik een programma maak over de wetteloosheid van sociale media, want ‘ik zou er ook wat van kunnen’. Daarmee draagt hij bij aan normvervaging; hij wekt de suggestie dat polemiek of een vileine tweet van een columnist hetzelfde zou zijn als opruiing, laster of andere strafbare feiten. Zelfbenoemde fatsoenlijken vinden de eigen normen even belangrijk als de wettelijke normen, maar dat zijn ze natuurlijk niet; wat als beledigend, onfatsoenlijk of ‘schelden’ wordt ervaren, is subjectief.

Extreem-rechts is de agressor, maar weet zich dankzij de dominantie en normvervaging op sociale media te verkopen als slachtoffer. Maar gerechtvaardigde kritiek is geen ‘haatzaaien’ en een racist een racist noemen is geen laster. Dom-rechts als benaming voor een radicaal-rechtse stroming die het debat met jij-bakken en desinformatie debiliseert, beschrijft de zaken zoals ze zijn.

De vrijheid van meningsuiting wordt begrensd door het strafrecht, niet door geneuzel over de toon. Extreem-rechts wil het overschrijden van objectieve grenzen verbloemen door hun critici van het overschrijden van subjectieve grenzen te betichten. Er is een reden waarom troebel in het Engels trouble is geworden: wie meegaat in het vervagen van grenzen, laat zich voor het karretje van extreem-rechts spannen.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Verbouwing stadhuis Wijk bij Duurstede eind januari weer vervolgd, maar wie worden de huurders?**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 12:18 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 627 words

**Byline:** Wim van Amerongen

**Body**

Het monumentale stadhuis op de Markt in Wijk bij Duurstede wordt niet door de gemeente verkocht. Een andere zekerheid: dit rijksmonument blijft als trouwlocatie behouden.

In december moet de gemeenteraad de knoop doorhakken wie de huurders worden van het stadhuis. Waarna de bouwvakkers na een langdurige bouwstop in januari weer aan de slag gaan.

Na de laatste bespreking is het vrijwel zeker dat Museum Dorestad en de VVV de hoofdgebruikers worden. Minstens tien van de negentien raadsleden zijn daar voorstander van. Eerder waren dat al SamenWerkt, SP en D66, nu helpt het CDA dit trio aan een meerderheid. Wel geven zij aan wethouder Jan Kuiper (CDA) de opdracht om maatschappelijk-culturele ondernemers te zoeken. Die moeten ervoor gaan zorgen dat het stadhuis meer mensen trekt om een rooskleurigere exploitatie te krijgen.

Na maandenlange discussies in een verdeelde gemeenteraad komt er nu langzaamaan licht in dit politiek gevoelige dossier waarover wethouder Wil Kosterman vijf maanden geleden struikelde. Gerard Migchels (CDA): ,,De wethouders zijn met het stadhuis aan het worstelen. Zij willen niet weggestuurd worden. Ze stellen zich niet kwetsbaar maar omzichtig op.’’

Meer inkomsten

Voordat de wethouders Kuiper en Hans Buijtelaar (VVD) het woord gaven aan de politiek, gingen ze de boer op. Ze nodigden eigenaren van monumenten en deskundigen uit. Het meest gehoorde geluid: geef het stadhuis een maatschappelijk-culturele functie en zoek meer inkomsten dan alleen die van Museum Dorestad en de VVV. En bijna unaniem: bruidsparen moeten na de renovatie weer kunnen trouwen in de voormalige raadzaal.

Op de tweede bijeenkomst bleven de handen van de wethouders nagenoeg leeg. Behalve de beoogde huurders Museum Dorestad en VVV die hun plannen voor de zoveelste keer presenteerden, kwam niemand op de proppen met een ander plan.

Tekst loopt door onder de foto

Aantrekkelijke locatie voor bruidsparen

Kuiper en Buijtelaar gaan nu op zoek naar ondernemers die een duit in het zakje kunnen doen. Enkele ideeën zijn er al: een afterparty na het gegeven jawoord door trouwlustigen, een diner bij kaarslicht in een museale omgeving, een huiskamerconcert, een vergaderruimte, een zaal voor workshops en trainingen, een winkel met lokale producten. Dat zou volgens enkele raadsleden best mogen leiden tot minder ruimte voor het museum.

Voor bruidsparen wordt het stadhuis een aantrekkelijke locatie. Gasten die slecht ter been zijn, kunnen met de lift in de nieuwe aanbouw naar boven. Voor hen was de stenen trap naar het bordes een obstakel.

Wie gaat dit feest betalen?

De VVD is er tot nu toe als enige faliekant op tegen dat de gemeente eigenaar blijft van het zeventiende-eeuwse monument. Steven Verhaar: ,,Wie gaat dit feest betalen? Het gebouw verkopen is de beste oplossing. Wat er dan in komt? Wij gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten. We zouden kunnen bedingen dat er nog wel in het stadhuis getrouwd kan blijven worden en dat het carillon op het torentje blijft klingelen. Voor het museum en de VVV zijn wij niet de kwade genius. Voor hen moeten we een andere ruimte zoeken.’’

Bestuurslid Martin Vastenhout van Museum Dorestad zegt weinig nieuws uit de mond van de raadsleden te horen. ,,Wij zorgen al voor de gewenste publieke, culturele functie. We zijn samen met de VVV een laagdrempelige instelling met een breed draagvlak. De suggesties om de raadzaal optimaal te benutten voor meer inkomsten zitten al in onze plannen. Ons oorspronkelijke ontwerp is al behoorlijk afgeslankt. Met minder expositieruimte kunnen we niet uit de voeten.’’

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 29, 2023

**End of Document**



**Politiek bedrijven op basis van ‘gezond verstand’ is het laatste wat we nodig hebben**

NRC.nl

oktober 29, 2023 3:00 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 947 words

**Byline:** Mark Thiessen

**Highlight:** Caroline van der Plas begint tegen grenzen aan te lopen met haar politiek van het gezonde verstand, schrijft Mark Thiessen. „Hoe meer gezond verstand we in de politiek toelaten, hoe groter de fouten.”

**Body**

Het waren niet de beste maanden voor BBB. De partij slonk van leider in de peilingen naar middenmoter. Nog iets anders werd zichtbaar: waar BBB-leider Caroline van der Plas eerder succesvol was met haar politiek van het gezonde verstand, begon ze nu tegen grenzen aan te lopen.

**Mark Thiessen** is campagnestrateeg en oprichter van platform De Nieuwe Vrije Eeuw.

Historicus Mathieu Segers schreef in een column in De Groene Amsterdammer eerder dit jaar dat Europa in de ban is van het verlangen naar gezond verstand. Hij ziet dat terug in de opkomst van populistische leiders, zoals Georgia Meloni in Italië, met haar „ *buon senso* ”. Volgens Segers is gezond verstand „de kracht om te oordelen”. Het belangrijkste kenmerk ervan: „Het is ‘niet rationeel’.”

Volgens de aanhangers van de leer van het gezond verstand zal dat niet kloppen. Zij zien gezond verstand als het summum van de logica. Gezond verstand is weten dat iets zo voor de hand ligt, dat verder onderzoek niet eens nodig is. Wat is rationeler dan dat?

Zij brengen een gevoel in de praktijk dat veel mensen hebben: dat zij volledig autonoom handelende wezens zijn, die geen last hebben van vooroordelen en gebrek aan kennis, en die de gave hebben bij alles wat ze zien binnen een oogopslag te kunnen analyseren wat het probleem is, wie de boosdoener en wat de oplossing.

**Einde discussie**

Van der Plas heeft er haar politieke handelsmerk van gemaakt. Het is zelfs de titel van haar boek: *Gewoon gezond verstand* . Is er een probleem? Gewoon gezond verstand gebruiken. Het woord ‘gewoon’ speelt hierbij een belangrijke rol. Je zag het bij Van der Plas tijdens het *College Tour* -verkiezingsdebat vorige week. Hamas? Gewoon een terroristische organisatie. Moeilijk om woningen te bouwen? Gewoon een noodwet invoeren. Einde discussie.

De idealisering van ‘gezond verstand’ is een vorm van politieke homeopathie

Ze gaat nog een stap verder. Op X (voorheen Twitter) luidde haar antwoord op de stelling dat de Nederlandse politiek niet goed is in het oplossen van complexe problemen als volgt: „Er zijn geen complexe problemen. Wij máken het complex.” Een betere samenvatting van de leer van het gezond verstand is lastig te geven.

Van der Plas is niet de enige in de politiek die zich beroept op gezond verstand als een magisch middel om alles wat niet bevalt weg te toveren. Dat dit zo aanslaat is niet vreemd. Wat tegen de kiezer wordt gezegd is: jij weet het beter dan al die hotemetoten. Het ontslaat je van de plicht om goed na te denken. Het plaatst jou op een voetstuk, boven specialisten en experts. Ingewikkelde modellen met ongemakkelijke uitkomsten kun je aan de kant schuiven, want de oplossing zit ‘gewoon’ in je eigen hoofd. Het is een vorm van politieke homeopathie. Een strategie niet gebaseerd op analyse en kennis, maar op onderschatting van de complexiteit van problemen en overschatting van jezelf.

We weten steeds meer over hoe het menselijke brein werkt. Hoe we denken, hoe we informatie verwerken, hoe we keuzes maken. Een van de belangrijkste wetenschappers op dit gebied is Nobelprijs-winnaar Daniel Kahneman. Hij stelt dat mensen zijn geprogrammeerd om zo snel mogelijk informatie te verwerken en beslissingen te nemen. Daarmee zetten we onszelf wagenwijd open voor het maken van fouten.

We trekken te snel conclusies, op basis van verkeerde interpretaties van informatie. We worden misleid door ons brein. Hoe ingewikkelder en complexer de beslissing, hoe groter de kans op fouten. En wat Kahneman steeds benadrukt: overschatting van je eigen vermogens is de grootste oorzaak van fouten.

Wil je goede beslissingen nemen, dan is het juist nodig om even stil te staan. Goed na te denken over wat voor je ligt, wat er gebeurt. Niet te veel luisteren naar wat je brein je meteen ingeeft, maar daar juist kritisch naar kijken. Dat is het tegenovergestelde van wat de leer van gezond verstand ons vertelt.

**Verwoestende effecten**

Bij het individu kan het varen op het kompas van gezond verstand fouten veroorzaken die alleen het individu raken. Maar gebruik je dit kompas ook bij het nemen van beslissingen die miljoenen raken, dan kom je op gevaarlijk terrein. Hoe meer gezond verstand we in de politiek toelaten, hoe groter de fouten die gemaakt worden. Dat zullen ontwrichtende fouten zijn. Die niet per se binnen een week bekend zijn, maar die onder het oppervlak zullen groeien totdat ze verwoestende effecten hebben.

Lees ook: Van der Plas en Omtzigt laten het ego-populisme verbleken. Keert inhoud terug in de politiek?

Het is kenmerkend voor de politieke aanhangers van het gezond verstand dat zij een beeld schetsen van een politieke elite die niet weet waar ze mee bezig is. Ze stellen dat politiek geen vak is, maar iets dat iedereen kan doen. Dat het besturen van een land net zo gemakkelijk is als het sturen van een scherpe tweet.

De afgelopen weken zagen we Van der Plas tegen de grenzen van dit idee aanlopen. Toen haar gezond verstand haar ingaf een schaamteloos ongedekte motie in te dienen en de rest van de Tweede Kamer dat niet accepteerde. Toen ze GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans aansprak op zijn wachtgeld en vervolgens niet wist hoe te reageren toen bleek dat haar premierskandidaat Mona Keijzer dit ook ontving. Toen ze bij de Algemene Beschouwingen stelde : wij laten ons programma niet bij het CPB doorrekenen, want dat „gaat uitrekenen wat het allemaal kost”.

Het doet mij hopen dat mensen doorhebben dat de overmoed die de politiek van het gezond verstand kenmerkt, altijd in botsing komt met de realiteit. Dat we in deze roerige jaren juist behoefte hebben aan ratio, zelfreflectie en bedachtzaamheid. Dat meer gezond verstand in de Nederlandse politiek het laatste is dat we nodig hebben.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Volt-fractievoorzitter Gaby Perin-Gopie: In de Eerste Kamer wordt ‘Tweede Kamertje’ gespeeld, gemeenten zijn de dupe**

Trouw.nl

29 oktober 2023 zondag 09:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 690 words

**Byline:** Gaby Perin-Gopie

**Body**

De Eerste Kamer gaat op de stoel van de Tweede zitten, oordeelt Gaby Perin-Gopie, Volt-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Gemeenten betalen de prijs.

Bij mijn aantreden in de Eerste Kamer zeiden veel senatoren nog vol optimisme dat de senaat zich moet houden aan zijn eigen taak: het toetsen van wetgeving. Geen theater, geen poppenkast: de chambre de réflexion is geen Tweede Kamer-light.

Nu we een paar maanden verder zijn, is de spreidingswet hier in de senaat ineens de inzet geworden van een politiek spel. En dat maakt pijnlijk duidelijk: in de Eerste Kamer wordt nu toch ‘Tweede Kamertje’ gespeeld. Maar dan in een ander decor.

Afgelopen dinsdag zou het gebeuren: de Commissie Immigratie en Asiel zou een wet die al flink wat stof had doen opwaaien in behandeling nemen: de spreidingswet. Zou, want in plaats daarvan is een stemming aangevraagd om de wet controversieel te verklaren. Daarmee wordt de behandeling uitgesteld, tot nader orde. ‘Nader orde’ kan lang duren, als de wet ook echt controversieel wordt verklaard. En dat leidt tot stilstand.

Met de hakken over de sloot

Na veel mitsen en maren in de Tweede Kamer, na het kabinet dat viel, na aanpassingen en vooruitschuiven, werd de spreidingswet uiteindelijk aangenomen, met de hakken over de sloot. Een opluchting voor gemeenten, die met smart wachtten op de wet die zij zo hard nodig hebben. Ze willen duidelijkheid en middelen, zodat ze verder kunnen. Verder met mensen helpen en de druk verminderen op gemeenten die al veel opvangplekken verzorgen.

Want die druk, die voelen ze. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft alle senatoren inmiddels benaderd met de noodkreet: neem de spreidingswet snel in behandeling, want wij willen eindelijk duidelijkheid krijgen.

Daarom voelt het onlogisch dat de wet nu mogelijk in de Eerste Kamer controversieel wordt verklaard. De Tweede Kamer heeft de wet namelijk wel behandeld, hoewel het kabinet demissionair was én hoewel de Tweede Kamer het voorstel zelf controversieel had kunnen verklaren. Dat heeft zij niet gedaan. De Eerste Kamer is niet demissionair. Waarom zou dit wetsvoorstel hier dan wel controversieel verklaard worden?

Een bewuste vertragingsstrategie

Partijen die tegen de wet zijn, zetten dit nu bewust in als vertragingsstrategie. En dat is niet wat hier hoort te gebeuren. Dat is niet onze taak uitvoeren, dat is geen toetsing van wetgeving, maar het bedrijven van ordinaire oude politiek. Politiek voor machtsvertoon, in plaats van politiek die de samenleving helpt. En de gemeenten zijn in dit geval de dupe.

Het vertragen van een wetsvoorstel waar vanuit de samenleving en belanghebbende partijen dringend om wordt gevraagd, doet het vertrouwen in de politiek geen goed. De spreidingswet zorgt ervoor dat asielzoekers beter en eerlijker verdeeld worden over het land. Zodat niet steeds dezelfde gemeenten de opvang op zich moeten nemen.

Of je nu voor of tegen de wet bent: het controversieel verklaren ervan lost geen enkel probleem op. Als je het een slechte wet vindt, kun je tegen stemmen. Maar door de wet controversieel te verklaren wordt de Kamerleden de kans ontnomen om de wet te toetsen op de kwaliteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid: de kern van onze rol.

Een nieuwe generatie?

Is er misschien ook een nieuwe generatie in de senaat nodig? Zodat we ook hier op een vernieuwende manier kunnen gaan werken en senatoren zich niet laten meeslepen door oude politiek?

We kunnen zulke wetten in de senaat niet eeuwig meer vooruit blijven schuiven, we moeten ze serieus behandelen en keuzes maken voor de toekomst.

Lees ook:

Eric van der Burg ‘belt zich suf’, toch zit Ter Apel weer vol

Weer kan aanmeldcentrum Ter Apel het aantal asielzoekers nauwelijks aan. Afgelopen nacht sliepen 40 mensen op een matrasje in de wachtruimte, zegt burgemeester Jaap Velema.

VVD-Kamerlid Brekelmans: ‘Asiel is voor ons zo belangrijk dat een coalitie niet heilig is’

Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans, woordvoerder asiel en migratie van de VVD, viel van de ene vluchtelingencrisis in de andere. Zijn partij komt met harde migratieplannen om eindelijk ‘grip op migratie’ te krijgen. Hoe haalbaar zijn die plannen eigenlijk?

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Arbeidsmigranten zijn gewoon nodig**

Trouw.nl

29 oktober 2023 zondag 09:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 513 words

**Byline:** Redactie Trouw

**Body**

Migratie is al jaren een heet hangijzer in politiek Den Haag – en daarbuiten. Arbeidsmigratie is dat nu ook. Veel partijen willen er ‘greep op houden’, die migratie ‘beperken’, ‘reguleren’ of zelfs stoppen (PVV, SP). Ook de VVD, die jarenlang geen moeite had met het aantrekken van arbeidsmigranten, is om. De liberalen willen nu ‘kritisch kijken naar wie we nodig hebben’ en strengere eisen stellen aan werkzoekers én aan bedrijven die hen in dienst nemen. Dat klinkt rijkelijk vaag – veel andere partijen zijn dat trouwens ook. Daarbij lijken de pleitbezorgers voor beperking van arbeidsmigratie iets belangrijks te vergeten.

Eerst de vraag om wie het eigenlijk gaat. De beperkingen waarvoor wordt gepleit kunnen niet gelden voor mensen uit de landen van de Europese Unie. Wie uit een EU-land komt, mag in een ander EU-land werken. Dat is een fundamenteel recht. De afgelopen tien jaar kwamen de meeste arbeidsmigranten (53 procent) uit een van de EU-landen.

Meer zaken schaars

Bijna een derde van de arbeidsmigranten kwam uit een niet-EU-land. Die moeten nu al aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het gros van die migranten vertrok binnen tien jaar weer. Hoogopgeleide arbeidsmigranten namen gemiddeld één gezinslid mee, laagopgeleide 0,6. Van die gezinsleden werkt driekwart niet. Op die niet-EU-landers hebben de ‘grepen’, ‘reguleringen’ en ‘beperkingen’ dus betrekking. Belangrijkste reden om hun komst te reguleren: arbeidsmigranten hebben huisvesting nodig en huizen zijn schaars. Een constatering die op zich klopt.

Maar er zijn meer zaken schaars in Nederland. Arbeidskrachten bijvoorbeeld. De werkloosheid is historisch laag. Veel bedrijven zitten te springen om personeel. Er is een tekort aan, bijvoorbeeld, IT’ers, technici, horecapersoneel en chauffeurs.

Daarbij spelen de arbeidsmigranten een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Dat geldt echt niet alleen voor de hoog opgeleide buitenlanders bij chipmachinefabrikant ASML. Het geldt net zo goed voor al die mensen die werken in de bouw, de glastuinbouw, de slachterijen, de distributiecentra en het transport. In de pleidooien voor ‘reguleringen’ en ‘beperkingen’ klinkt waardering voor hun rol niet door.

Een betere toekomst

De constatering dat Nederland moeilijk zonder arbeidsmigranten kan, klinkt er ook niet in door. En de verwachting dat er sectoren zijn waarin de arbeidstekorten alleen maar groter worden – denk aan de zorg – ook al niet. Terwijl dat wel de realiteit is. Het aantal mensen dat ‘we nodig hebben’ zou weleens behoorlijk groot kunnen zijn.

Een positieve opmerking moet overigens ook gemaakt. De conclusies van de commissie-Roemer die, drie jaar geleden al weer, constateerde dat arbeidsmigranten vaak te maken hadden met misstanden (laag loon, beroerde arbeidsomstandigheden, slechte, dure behuizing) zijn tot de meeste partijen doorgedrongen. Vrijwel allemaal willen ze die misstanden tegengaan en arbeidsmigranten een betere toekomst geven. Inclusief een goede huisvesting. Dat is winst.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Politieke zorgen over huurwoningen van grote vastgoedbeleggers in Gouda**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 11:43 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 204 words

**Byline:** Stijn Tielemans

**Body**

De Scandinavische vastgoedreus Heimstaden wil af van duizenden huurwoningen in Nederland, vermoedelijk ook in Gouda. Dus hopen CDA en ChristenUnie dat de gemeente deze huizen wil opkopen, om ze te verduurzamen en vervolgens weer beschikbaar te stellen voor middenhuur of voor goedkope koop.

De partijen vragen zich af of het college van burgemeester en wethouders bereid is om in ieder geval te verkennen of deze aankoop mogelijk is.

Gouda heeft een kleine huursector, vooral in het middensegment, stellen beide partijen vast. In de categorie middenhuur is nu al te weinig aanbod en dat zou nog verder achteruitgaan als een belegger als Heimstaden huizen af zou stoten. CDA en ChristenUnie willen ook graag horen hoeveel en welke woningen in Gouda van grote vastgoedinvesteerders zijn.

Ook de Canadese vastgoedreus Capreit keert Nederland de rug toe door duizenden huurwoningen, waaronder in de wijk Goverwelle in Gouda, te koop te zetten. In 2016 liepen de Canadezen binnen vanwege hoge rendementen, door de liberalisering van de huurregels. Nu die wind is gedraaid – meer verzet tegen hogere huren, hogere overdrachtsbelasting voor investeerders en opkoopverboden door gemeenten – vertrekken ze weer net zo snel als ze kwamen.

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Caroline van der Plas-biograaf: ‘Vreemd dat ze zich nu tegen dit boek keert’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 10:15 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1019 words

**Byline:** Niek Megens

**Body**

Hoe wordt een rijtjeshuisbewoner uit Deventer hét gezicht van de boeren in Nederland? Dat vroeg politiek journalist Marcia Nieuwenhuis zich af toen Caroline van der Plas op haar pad kwam. Ze dook in het leven van de BBB-politica, schreef het boek Met de trekker naar de macht, de doorbraak van Caroline van der Plas en kwam tot nieuwe inzichten.

Nieuwenhuis leerde Van der Plas kennen tijdens een marathon-interview voor Mezza, het weekendmagazine van het AD en de regionale kranten. ,,Ik kwam thuis met 12.000 woorden. Ik dacht, wow, dit is misschien wel een boek.’’

Wat is jou bijgebleven uit dat gesprek?

,,Ze was enorm openhartig. Over het verdriet na de dood van haar man, bijvoorbeeld. Ze zei dat ze een open boek is. Dat bleef me bij. Daarom is het vreemd dat ze zich nu tegen dit boek keert vanwege het hoofdstuk over haar vechtscheiding. Daar wil ze niets over kwijt.’’

Terug naar de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen eerder dit jaar. De BoerBurgerBeweging was op weg naar een spectaculaire winst. Nieuwenhuis volgde de Deventer politica op de voet. ,,Ik ging op verkiezingsdag met haar mee naar een nagelstudio en we zaten thuis bij haar moeder. Wanneer maak je zoiets nu mee met een potentiële winnaar?’’

Wat fascineert jou aan Caroline van der Plas?

,,Ik vind het heel knap hoe zij de politiek toegankelijk maakt. Ze brengt de politiek dichter bij de mensen. Dat komt onder meer door haar taalgebruik.’’

Nieuwenhuis putte voor het boek uit interviews en reportages die ze maakte met Van der Plas en andere kopstukken van de BBB. Ze schreef het boek op persoonlijke titel en neemt de lezer mee in wat haar opvalt:

Door zich te presenteren als outsider met gezond verstand laat Caroline van der Plas de BBB flink stijgen in de peilingen. Tegelijkertijd is ze een uitgekookte parlementariër die donders goed snapt hoe politiek werkt (uit Met de trekker naar de macht).

Wat is de methode-Van der Plas?

,,Ze is heel sterk in debatten. Dan reageert ze heel snel op wat iemand zegt. Ze heeft handige manieren om de aandacht bij zichzelf te houden. Dan zegt ze: ‘U doet net alsof de natuur op instorten staat’. Dan is het voor de ander moeilijk om dat beeld recht te zetten.’’

Kun je stellen dat zij een populist is?

,,Ze is geen pure populist, maar ze is bij vlagen zeker populistisch. Bijvoorbeeld toen ze kritiek kreeg op een motie die financieel niet was onderbouwd. Dan zegt ze: ‘Dit is precies waar Nederland klaar mee is’. Ze heeft populistische trekjes, maar ze zoekt de oplossingen wel binnen het democratische systeem.’’

In haar boek wijdt Nieuwenhuis één hoofdstuk aan het stukgelopen huwelijk tussen Van der Plas en haar eerste echtgenoot Dennis Grippeling. Ze woonden met hun twee zoons in Amersfoort toen het huwelijk spaak liep. Van der Plas vertrok naar Deventer en nam de kinderen mee. Grippeling claimt dat hij zijn kinderen niet of nauwelijks meer te zien kreeg. Dat rekent hij Van der Plas nog steeds aan.

In een vlaag van wanhoop klom hij in 2006 op de Waalbrug in Nijmegen om namens Fathers 4 Justice, een groep die opkomt voor vaderrechten, actie te voeren. Grippeling eiste vanaf de brug een gesprek met toenmalig minister Donner van Justitie en haalde het landelijk nieuws. Uiteindelijk ging hij zonder kleerscheuren naar beneden. Hij kwam er met een boete vanaf. Zijn zoons ziet hij niet meer sinds 2010.

Waarom koos je ervoor om deze pijnlijke geschiedenis in het boek op te nemen?

,,Als je een biografie schrijft, dan kun je zo’n belangrijk deel uit haar leven niet weglaten. Lees een willekeurige biografie over Elon Musk, of Steve Jobs. Daar staan ook hun mindere kanten in. Niemand is een engel. Het zegt ook iets over haar vechtlust en strijdbaarheid.’’

Van der Plas is desondanks niet te spreken over de passage. ,,De door mevrouw Nieuwenhuis geschetste gebeurtenissen rond de scheiding, komen niet overeen met onze werkelijkheid.’’ In een 2,5 uur durend gesprek heeft ze getracht om Nieuwenhuis ervan te weerhouden om dit hoofdstuk te plaatsen. ,,Zij heeft deze uitdrukkelijke wens niet gerespecteerd’’, zegt Van der Plas. ,,Wij hebben er destijds zélf voor gekozen om geen contact meer te willen met onze vader/ex-man. Dat bracht veel rust terug in ons leven.’’

Ben jij gaan twijfelen na dat gesprek?

,,Ik heb er lang over nagedacht. Met ervaren rotten uit het vak erover gesproken. Uiteindelijk heb ik besloten om het hoofdstuk toch te plaatsen. Het is geen roddeljournalistiek. Ik heb met een zekere afstand netjes beschreven wat er toen is gebeurd.’’

Nieuwenhuis beschrijft ook uitgebreid hoe de BBB in 2018 door Van der Plas met twee eigenaren van agrarisch marketingbureau ReMarkAble in Deventer werd opgericht. Pas in 2021 kreeg de partij een eigen bankrekening. Tot die tijd bankierde de BBB via de rekening van het marketingbureau. Nieuwenhuis vindt dat opmerkelijk.

,,Financieel experts zetten hier vraagtekens bij. De verwevenheid tussen de BBB en ReMarkAble is toch groter dan ik dacht voordat ik aan het boek begon.’’

Heeft de BBB hiermee een scheve schaats gereden of waren de oprichters naïef?

,,Ze waren zich er niet van bewust, zegt Henk Vermeer (mede-oprichter en momenteel kandidaat-Kamerlid, red.). Ze hadden er nooit vragen over gekregen. Toch is het belangrijk dat je als politieke partij je zaken gescheiden houdt van een bedrijf dat werkt voor ‘big agro’, waarmee ik niet zeg dat het geld verkeerd besteed is. ’’

Is de BBB met Caroline van der Plas een tijdelijk fenomeen of een blijvertje?

,,Ik denk dat laatste. Zoals Wim Voermans (hoogleraar hoogleraar staats- en bestuursrecht, red.) ook zegt: ‘Caroline is een politiek natuurtalent’. Met de leegloop van het CDA is er ruimte in het politieke midden ontstaan. De BBB, een partij die ook voor de regio opkomt, past daar in.’’

Is het beeld dat je van Caroline had veranderd?

,,Ik heb een beter beeld gekregen van wie zij is en wat haar beweegt. Hoe fel en emotioneel ze reageert op de relatief kleine passage over haar vechtscheiding, dat zegt ook iets over de manier waarop ze werkt. Ze is toch geen open boek gebleken.’’

Met de trekker naar de macht, 272 pagina’s, circa 22,50 euro, ISBN: 978 90 446 5484 4.

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Daghoroscoop 30 oktober - Vissen: Denk in grote lijnen!; Horoscopen**

De Telegraaf.nl

29 oktober 2023 zondag 11:30 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** VROUW; HORSCOPEN

**Length:** 631 words

**Body**

Wil jij weten wat er vandaag voor jou in de sterren geschreven staat? Lees hier de daghoroscoop voor jouw sterrenbeeld!

VANDAAG JARIG:

Je begint komend jaar aan een vernieuwende cyclus waarin erotiek belangrijker voor je wordt en je seksleven actiever. Psychologie kan daarbij een rol spelen met belangrijke financiële implicaties. Het kan voelen alsof een last van je schouders wordt genomen en dat kan wel letterlijk zo zijn.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Overgevoeligheid kan ertoe leiden dat je jezelf aantrekt wat anderen zeggen, of dat nu op jou slaat of niet. Plannen en bedoelingen kunnen ontregeld raken. Romantiek daagt aan de horizon en kan je verwarren. Ga zwemmen om te ontspannen.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

De boel de boel laten lijkt een logische zet en de wens daartoe kan worden versterkt als je een bericht ontvangt uit het buitenland. Misschien krijgt je de kans je grenzen te verleggen. Dat kan met werk of vakantie te maken hebben.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Vertraging zal frustreren en je zal er de pee in krijgen als je niet begrijpt waar anderen het over hebben. Doe jezelf een plezier door je aan een hobby te wijden. Houd er rekening mee dat mensen niet komen opdagen of fouten maken.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Je moet zowel standvastig als flexibel zijn om de dag goed door te komen. Mijd mensen met snelle oplossingen, alcohol en drugs. Vlucht in muziek als het je allemaal te veel wordt. Een bijeenkomst kan leuk en interessant verlopen.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Zet je geestkracht aan het werk en zoek een opening om je inkomen en positie te verbeteren. Vraag om meer verantwoordelijkheid, leer een nieuwe taal of volg een training. Een meerdere doet graag een goed woordje voor je.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Na recente spanning breekt een periode van rust aan al kan er nog wat venijn in de lucht hangen. Denk niet steeds aan “wat had kunnen zijn”, kijk naar hetgeen je hebt en wees dankbaar. Je wordt chagrijnig als je emotioneel bent.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Houd er rekening mee dat iemand die eerder niet betrouwbaar bleek, je opnieuw kan laten zitten. Er kan ook ruzie met een partner ontstaan over een misverstand dat nog niet is weggenomen. Doe er wat aan, liever nu dan later.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Een geweldig idee van een week geleden moet bij nader inzien misschien worden herzien. In je enthousiasme heb je details over het hoofd gezien. Iedereen tevreden houden zal onmogelijk blijken. Maak keuzes.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Je ster kan vandaag stralen, al kan het moeite kosten om op gang te komen. Praat eerst bij met collega’s en ga dan aan de slag. Concentreer je en luister niet naar roddels, zeker niet als deze je carrière kunnen schaden.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Sombere gedachten kunnen je overmeesteren als je een scherpe opmerking moet verwerken. Sta niet te lang bij dit soort dingen stil. Als iets te veel aan je gaat vreten, schaadt het je gezondheid. Zoek een plekje om na te denken.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Het kan een productieve en positieve dag worden. Het uitwisselen van ideeën zal voldoening geven. Je zelfvertrouwen neemt toe; begin met een uitgestelde studie of cursus. Plan vanavond iets speciaals met je partner.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Je kan het gevoel hebben door een moeras te waden als je jouw werk wil afmaken en niets lijkt te vlotten. Van de nood een deugd maken is niet je sterkste kant maar valt vandaag wel aan te bevelen. Denk in grote lijnen en mik hoog.

Meer VROUW

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

**Graphic**

Image, Maak keuzes, Schorpioen!

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Nieuwkoop lijkt tóch geen nieuwbouw te hoeven inleveren voor legalisering vakantiewoningen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 11:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 681 words

**Byline:** Harrie van Opstal

**Body**

Nieuwkoop is niet bang dat het de komende jaren driehonderd huizen mínder mag bouwen, nu bewoners op zes parken in Zevenhoven permanent in hun vakantiehuis mogen wonen. Zuid-Holland waarschuwde daar wel voor, maar enkele weken later lijkt de schade mee te vallen.

Het is een ingewikkelde kwestie waar de gemeente Nieuwkoop en de provincie Zuid-Holland over in discussie raakten. Waar het ‘onder de streep’ op neerkomt: mag Nieuwkoop tot en met 2030 nou 1900 huizen bouwen of maar 1600? Voor de plattelandsgemeente die nog flink wat in te halen heeft, zou zo’n afgeslankt getal een gevoelige hap uit het woningtegoed betekenen.

Waar het allemaal om begonnen was: bij Zevenhoven liggen zes vakantieparken met 300 recreatiewoningen. Er zijn heel wat mensen die daar permanent wonen, maar dat mag volgens de geldende provinciale regels niet. Wel hebben er velen een gedoogbeschikking. Twee weken geleden ging bij die bewoners de vlag uit; provinciale staten bepaalden dat permanente bewoning echt officieel toegestaan is. En dat maakt een einde aan die sluimerende onzekerheid.

Schreeuwende woningnood

Maar, liet de provincie erop volgen, die 300 huizen gaan dan wel af van het aantal woningen dat Nieuwkoop tot 2030 nog mag bouwen. En dat zou betekenen dat er niet 1900, maar 1600 woningen bij komen. Grote zorgen bij de Nieuwkoopse gemeenteraad; hoe gaat dit aflopen? Want Nieuwkoop moet als het om huizenbouw gaat, fors aan de bak gezien de schreeuwende woningnood.

Maar dit loopt goed af, is de overtuiging van wethouder Ines de Ridder (volkshuisvesting, Samen Beter Nieuwkoop). ,,We zijn nog steeds bezig te vechten voor elk deelproject van onze woningbouwopgave. Maar die 300 huizen komen ook goed terecht. We liggen op koers, ondanks dat we elke keer weer gesprekken met Zuid-Holland hebben.’’

‘Ongelukkig naar buiten gekomen’

Het is volgens de wethouder 'wat ongelukkig’ naar buiten gekomen dat Nieuwkoop voor de legalisering van de vakantiewoningen zou moeten inleveren. Ze heeft het er afgelopen week nog met provinciale ambtenaren over gehad. ,,Het wordt allemaal opnieuw besproken en heroverwogen. En we zijn met provincie én rijksoverheid in gesprek.’’

Het komt naar haar overtuiging goed, bezweert zij in antwoord op vragen van raadsleden Paul Platen (VVD), Leon Zoet (CDA) en Jop van der Pijl (D66). ,,Ik zeg een heel krachtig 'nee’ op de vraag of die 300 huizen ten koste gaan van ons tegoed.’’

Op papier huizen erbij

Voor de zekerheid toch maar even in het provinciehuis gepeild hoe daar de vlag erbij hangt. Nee, echt blij zijn gedeputeerde staten nog steeds niet met het plan om de zes recreatieparken als gewone woonwijken te beschouwen. ,,Het is niet een gezonde plek, zo pal onder de aanvliegroute van Schiphol met bijbehorende geluidsoverlast en luchtkwaliteit’’, laat een woordvoerder weten. Ook hebben de parken onvoldoende voorzieningen zoals riolering, meent het dagelijks bestuur van Zuid-Holland.

Na de uitspraak van provinciale staten (zeg maar de gemeenteraad van de provincie) staat nog een uitgebreide beoordeling op stapel, weet de woordvoerder. ,,Maar dat aantal van 300 woningen gaat vervolgens af van het bouwtegoed’’, onderstreept hij. ,,Dat is onze beleidslijn. Op papier komen er 300 permanente huizen bij en verdwijnen er 300 vakantiehuizen.’’

Bouwtegoed voor regio

Maar nader onderzoek binnen het provinciehuis leert dat Nieuwkoop daar niet rechtstreeks voor lijkt te moeten bloeden. In Zuid-Holland bestaan namelijk verschillende ‘potjes’ met tegoeden voor huizenbouw, legt de woordvoerder uit.

Zo heb je een bouwtegoed voor de regio Holland Rijnland, waar Nieuwkoop toe behoort. En er is een algemeen, provinciebreed tegoed voor woningbouw. ,,Het ziet ernaar uit dat die 300 huizen uit deze restpot woningbouw worden gehaald en níet uit de regiopot voor Holland Rijnland. Maar het provinciebestuur zal dat uiteindelijk moeten besluiten.’’

Ook reageren op een regionale kwestie? E-mail naarlezersredactie AD Groene Hartmet voor- en achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een reactie kan worden ingekort. Anonieme berichten worden niet geplaatst.

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Op het Malieveld klinkt het ‘ from the river to the sea’ veelvuldig**

NRC.nl

oktober 29, 2023 7:38 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 557 words

**Byline:** Laura Wismans

**Highlight:** Deelnemers aan een pro-Palestina-demonstratie zijn boos op de regering. Die onthield zich van stemming op een VN-resolutie over een staakt-het-vuren.

**Body**

Volop Palestijnse vlaggen en protestborden met ‘ *stop genocide* ’, ‘ *free, free, Palestine* ’ en ‘ *ceasefire now* ’ in de menigte op het Malieveld in Den Haag, deze zondagmiddag. Anders is de meterslange lijn die Mohammed Ozturk en zijn vrouw vasthouden, met daaraan plastic insteekhoesjes met indringende foto’s uit Gaza. Daarop zijn gewonde kinderen, huilende vrouwen en gebombardeerde ziekenhuizen te zien.

„We willen indruk maken. De menselijke kant dringt niet goed tot de mensen door”, zegt Ozturk. „Het geweld moet stoppen.” De twee zijn lopend vanuit hun huis aan de andere kant van Den Haag naar deze pro-Palestina-demonstratie gekomen. „Van alle kanten kregen we bemoedigende reacties.”

De leus ‘ *from the river to the sea, Palestine will be free* ’ klinkt veelvuldig. Eerst door de microfoon en vervolgens nageroepen door een groot deel van de zesduizend mensen die naar schatting van de politie aanwezig zijn bij de demonstratie.

Afgelopen woensdag sprak een meerderheid in de Tweede Kamer zich in een motie uit tegen de leus. Het zou een oproep tot geweld zijn, en de vernietiging van Israël propageren. „De mensen die dat zinnetje willen verbieden zien ons niet!”, roept een Palestijnse spreker op het podium. „Wij allemaal staan achter ‘ *from the river to the sea* !’” Er klinkt gejoel en applaus.

Kijk ook naar deze ‘in beeld’-serie: verwoesting en wanhoop na Israëlische aanvallen op Gaza

**Naast elkaar leven**

„Voor mij betekent het dat Palestijnen en Israeliërs naast elkaar mogen leven. Dat vragen wij”, zegt Amed van 53. Hij zegt slecht te slapen door de aanvallen in Gaza. „Ik schaam me dat ik Nederlander ben, Rutte begaat een grote misdaad door zo achter Israël te staan. Hebben we dan niks geleerd van het verleden?”

„Ik vind de leus helemaal niet controversieel. Wie was daar nou eerder?”, zegt Shihsian de Graaff (25), die ‘ *from the river to the sea, Palestine will be free* ’ op haar protestbord heeft staan. „Ik ben hier om te laten zien dat we *united* staan. Ondanks de keuzes van onze regering, want dat zijn niet de keuzes van onze bevolking.”

Gevraagd naar de reden om aanwezig te zijn klinkt vaak boosheid over de opstelling van de Nederlandse regering, die zich deze week van stemming onthield op.

De mensen die nu voor het eerst naar een pro-Palestina-demonstratie zijn gekomen, maken zich vooral zorgen over de toename van het geweld. „Ik had al eerder willen gaan, maar nu is het echt genoeg. Het geweld wordt steeds erger, dat roept weer nieuw geweld op. En ik vind de opstelling van Rutte heel laf”, zegt Joanna Quispel (71). Aliek Hasperhoven (25): „Ik denk dat het helemaal uit de hand aan het lopen is. En de regering beseft niet wat haar rol daarin is.”

**‘Stop genocide in Gaza’**

De lucht betrekt. Niemand is verrast door de regen – min of meer droog onder een paraplu, poncho of protestbord blijft iedereen staan. Op het podium zijn behalve de organisatoren – onder meer de Palestijnse Gemeenschap Nederland – ook sprekers van de politieke partijen Denk en BIJ1 te horen. De sprekers roepen op tot „het stoppen van de genocide in Gaza, gepleegd door het apartheidsregime van Israël”.

Na ruim een uur aan toespraken vertrekt de menigte richting het Vredespaleis. Achter een witte pick-up truck aan, waar vanuit de achterbak in een megafoon nog maar eens ‘ *from the river to the sea, Palestine will be free* ’ wordt gescandeerd.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**BRIEVEN | Bedrog met zonnepanelen, Pensioenroof en Engels spreken in de horeca**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 10:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 855 words

**Byline:** Redactie

**Body**

Wekelijks krijgt onze redactie meerdere lezersbrieven binnen. Hieronder een selectie van de in de afgelopen week ingestuurde lezersbrieven.

Zonnepanelen

Jarenlang wordt de bevolking aangezet tot het aanschaffen van zonnepanelen om groene stroom op te wekken, zodat we van de fossiele energiecentrales afkunnen. Jarenlang hebben de netbeheerders de tijd gehad om het stroomnet te verbeteren, daar heeft het volk ook ruimschoots aan bijgedragen. Daar is nauwelijks iets mee gedaan. De energiebedrijven verdienen een vermogen aan de stroom, die door de zonnepaneelbevolking aan hen wordt terug geleverd. Ook zij hadden allang meer kunnen doen om bijvoorbeeld de stroom op te slaan.

De mensen krijgen nu een paar centen terug voor de stroom, terwijl de energiebedrijven het voor de hoofdprijs doorverkopen aan de afnemers. Nu moeten degenen, die de stroom terug leveren, ook nog gaan betalen voor de terug geleverde stroom. Iets klopt er niet in dit plaatje.

S. Bierhuizen,

Breda

Pensioenen (1)

En weer lijkt het erop dat de pensioenen in 2024 niet of niet volledig worden geïndexeerd. In mijn ogen zijn de pensioenregelaars het voor zichzelf aan het regelen. Schandalig, vele jaren zijn we als gepensioneerden op achterstand gezet en het lijkt erop dat het weer gebeurt. Waar de gepensioneerden van nu solidair moesten/waren, met onze huidige voorgangers is deze solidariteit totaal verdwenen .

Ad Horrevoets,

Made

Pensioenen (2)

De Wet Toekomst Pensioenen werd op de valreep door de coalitie, in samenwerking met PvdA, GroenLinks en SGP doorgedrukt. Deze nieuwe pensioenwet zou voor iedereen een verbetering betekenen en eerder tot indexeren leiden. Dit in tegenstelling tot het oude pensioenstelsel, waarbij al sinds 2009 niet werd geïndexeerd als gevolg van een te lage dekkingsgraad. Ondanks dat eind 2022 de dekkingsgraad ook onvoldoende was, werd, om de ‘voordelen’ van de nieuwe wet te onderstrepen, eenmalig het inflatiecijfer geïndexeerd. Maar nu komt er nauwelijks wat bij en dat is vreemd.

De inflatie is dit jaar minstens 7 procent en we zitten nog in het oude pensioenstelsel. Door de sterk toegenomen rente is de dekkingsgraad in 20 jaar niet zo hoog geweest. Maar de pensioenfondsen gaan, ofschoon het wel kan, het verlies aan koopkracht nu niet indexeren, omdat ze bang zijn voor tegenvallers tijdens de overgang naar het nieuwe stelsel. Hebben we eindelijk voldoende dekkingsgraad, zit het nieuwe stelsel indexatie dwars. Maar het is nog niet te laat, we kunnen het oude stelsel nog terugdraaien. Scheelt 140 miljard kosten en er kan gewoon geïndexeerd worden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Martin van Nispen,

Rijsbergen

Engels

Hier bij wil ik reageren op de column van de heer Akyol, in uw krant van 24 oktober: Engels maakt je wereld groter. Het verbaast de heer Akyol dat er mensen zijn (ook ik) die zich ergeren aan het feit dat men in de horeca en volgens hem tegenwoordig ook in winkels in het Engels wordt aangesproken.

Hij is er trots op om ons te laten weten dat zijn kinderen via televisieseries Engels leren. Om vervolgens te laten weten dat dat hun tweede taal is. Inderdaad heer Akyol. Hun tweede taal. Misschien is het hem ontgaan, maar wij wonen in Nederland en wij wensen hier in het Nederlands te worden aangesproken.

Om bij mijzelf te blijven. Ik spreek goed Engels, goed Duits en goed Frans en redelijk Spaans. Maar wens zelf uit te maken wanneer ik deze talen ga spreken, bijvoorbeeld als een buitenlander kenbaar maakt dat hij mij iets wil vragen. Aan het einde van zijn betoog heeft hij zelfs het lef om te spreken van vreemdelingenhaat omdat men gewoon in zijn eigen moerstaal wenst te worden aangesproken.

Hans Nuiten,

Bergen op Zoom

Palestijnen

Fijn dat er steeds meer mensen op straat komen om steun te betuigen aan de Palestijnen of meedoen aan de BDS campagne (boycot Israël). Ik zie die steun ook een beetje als een plicht, omdat Europa en de Verenigde Staten medeverantwoordelijk zijn voor de vreselijke toestanden waarmee de Palestijnen nu al meer dan 70 jaar te maken hebben. Door de eeuwenlange Jodenhaat in Europa ontstond er behoefte aan een Joods thuisland. In 1947 werd door een VN-regeling een deel van het voormalig Brits mandaat gebied beschikbaar gesteld om er een Joodse staat te stichten.

Dat ging ten koste van de daar al wonende Palestijnen die werden verdreven of binnen Israël als tweederangs burgers worden behandeld. Israël heeft altijd al meer interesse gehad in gebiedsuitbreiding dan in een rechtvaardige vredesregeling. Tegen het internationaal recht in heeft Israël daarom in bezet Palestijns gebied steeds meer nederzettingen gebouwd. Het belemmert een tweestaten-oplossing. Israël overtreedt het internationaal recht en de mensenrechten tijdens haar onderdrukking van en geweld tegen de Palestijnen. De VS en Europa hebben nooit geprobeerd Israël te corrigeren bijvoorbeeld door het opleggen van sancties.

Kees Flipsen,

Bergen op Zoom

Lezers kunnen hun ingezonden brief sturen naarmeningen@bndestem.nl.Bijdragen mogen maximaal 200 woorden zijn. Alle bijdragen moeten worden voorzien van naam en woonplaats. De redactie heeft het recht inzendingen in te korten.

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**PvdA-Kamerlid Kati Piri weer in gesprek met Houtenaren over linkse samenwerking**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 11:07 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 153 words

**Byline:** Maarten Venderbosch

**Body**

Tijdens een lezing die ze begin vorig jaar in Houten gaf, brak PvdA-Kamerlid Kati Piri een lans voor linkse samenwerking. Nu staat ze vierde op de gezamenlijke kieslijst van PvdA en GroenLinks en bezoekt ze Houten opnieuw om met inwoners het gesprek aan te gaan.

De bijeenkomst, op uitnodiging van GroenLinksPvdA Houten, vindt vlak voor de verkiezingen van 22 november plaats op woensdagavond 15 november om 19.30 uur in theater Aan de Slinger.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn bestaanszekerheid, klimaat, armoede, natuur en de rol van Europa in de wereld. Daarnaast kunnen bezoekers zelf onderwerpen naar voren brengen die hen bezighouden. Toegang is gratis.

Bekijk hieronder onze best bekeken video’s!

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 29, 2023

**End of Document**



**Weert wil geen verdozing in de stad, maar krijgt die mogelijk toch**

NRC.nl

oktober 29, 2023 7:44 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 943 words

**Byline:** Paul van der Steen

**Highlight:** Een vastgoedontwikkelaar wil twee megaloodsen bouwen in Weert. Gemeenteraad en buurtbewoners zijn tegen.

**Body**

Tegenover de woningen aan de Uilenstraat in Weert ligt een uitgestrekte vlakte. Op de twaalf hectare stond ooit een gloeilampenfabriek van Philips. Die werd in 2007 gesloten en drie jaar later gesloopt. Omwonenden wisten dat het gebied, door de gemeente aangemerkt als Kanaalzone 2, ooit opnieuw gebruikt zou worden. Ze rekenden op een gevarieerd bedrijventerrein of woningbouw. Plannen waren er ook weleens. Tot uitvoering kwam het niet.

Afgelopen mei kreeg de buurt plotseling een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst. Vastgoedontwikkelaar EvolutionRE, gespecialiseerd in logistieke centra, wilde tekst en uitleg geven over de bouw van twee megaloodsen op het terrein. Benno van Mersbergen, bewoner aan de Uilenweg, schrok: „Het zou betekenen dat ik tegenover mijn huis een veertien meter hoge blinde muur krijg. Die neemt licht en een heleboel woonplezier weg.”

Van Mersbergen kreeg daarna sterk de indruk dat de gemeente zich verschool achter de procedure en dat EvoltionRE de leiding had met het aanleveren van allerlei studies. „Die zorgden eerder voor verwarring dan voor duidelijkheid, bijvoorbeeld over het aantal extra verkeersbewegingen.”

Inmiddels is duidelijk dat de veertien meter hoge loodsen van 74.000 en 15.000 vierkante meter met 79 laad-en losplaatsen voor meer dan duizend extra vrachtwagens per dag zullen zorgen. Rijkswaterstaat vraagt zich af of de brug over de Zuid-Willemsvaart bij Sluis 16 dat wel aan kan. Maar al dat extra verkeer moet ook dwars door woonwijken en over nu al behoorlijk dichtgeslibde wegen in Weert.

De gemeenteraad heeft in haar structuurvisie voor de komende jaren wel vastgelegd dat de distributiecentra buiten de bebouwde kom op een industrieterrein aan de A2 moesten komen. Maar dat gebied zit inmiddels vol en het bestemmingsplan voor Kanaalzone 2 (met zo ongeveer heel Weert tussen terrein en snelweg) sluit megaloodsen niet uit. Het voormalige Philipsterrein is de enige locatie van die grootte in de wijde omtrek en dus „hete grond”, legt wethouder Wendy van Eijk (VVD, Ruimte en Economie) uit.

Twee locaties voor megaloodsen in Weert

**‘Verdozing’ van Nederland**

Tot in de nationale politiek baart de ‘verdozing’ van Nederland zorgen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in 2022 in met een motie van Henri Bontenbal (CDA). Die maakt dat de landelijke overheid vanaf volgend jaar de regie moet gaan pakken bij de komst van grote distributiecentra en paal en perk moet stellen aan wildgroei.

De aanvraag in Weert komt daar nog net voor. Wethouder Van Eijk zegt dat ze straks alleen kan toetsen aan het geldende bestemmingsplan.

De oppositie in de gemeenteraad stuurde in september per motie aan op een uitgebreider verkeersonderzoek. Omdat de stemmen toen staakten kwam de motie op 25 oktober opnieuw in stemming. Een aantal verontruste bewoners besloot in te spreken.

Namens de gezamenlijke wijkraden in Weert verzet Grad Peters zich tegen „een groot litteken” voor de stad. „De lusten zijn straks voor een investeerder en de lasten voor de Weertenaren.” Op de banen die vastzitten aan de megaloodsen zit volgens hem ook niemand te wachten. „Veel inwoners schuiven dagelijks aan in de file naar Eindhoven. Die zouden graag hoogwaardige werkgelegenheid in Weert zien: hightech, start-ups, maar geen logistieke centra.”

Omwonende Diek Tijsseling noemt de uitgevoerde studies „slordig en half onderbouwd werk” (nog los van het feit dat een onderzoeksbureau Weert met een d schreef). Hij waarschuwt voor een blijvend en onomkeerbaar verkeersinfarct en verkeersdoden, met name onder de jeugd die op weg naar school of naar huis te maken krijgt met het toenemende vrachtverkeer.

Lees ook: Hoe distributiecentra het Nederlandse landschap aantasten

**1.942 Handtekeningen**

Benno van Mersbergen, voorzitter van de inmiddels opgerichte Stichting Kanaalzone 2 Groen, Veilig en Gezond, bood burgemeester Raymond Vlecken (CDA) aan het begin van de gemeenteraadsvergadering „een doos tegen de verdozing” aan. Daarin zitten 1.942 handtekeningen van bezorgde Weertenaren. Van Mersbergen trok als inspreker van leer tegen de almacht van „gepokte en gemazelde projectontwikkelaars met diepe zakken, die zich laten bijstaan door de beste experts die met geld te koop zijn”.

Van Mersbergen deed een klemmend beroep op de lokale politiek: „U laat dat toch zeker niet gebeuren? Raad en college van Weert, u gaat toch staan voor deze stad om te doen wat u gelooft dat goed is voor de stad?”

Het werkte – in elk geval richting de raad van Weert. Die zag af van een herstemming over de motie die aandrong op een verkeersonderzoek.

In plaats daarvan kwam een nieuwe motie op tafel met als belangrijkste constatering dat de raad geen vestiging van grootschalige logistieke centra in het gebied Kanaalzone 2 wil. Wethouder Van Eijk vroeg om precisering van het begrip ‘grootschalig’ en zei dat de provincie daarbij uitgaat van vijf hectare of meer. De indieners van de motie kozen een lagere grens en maakten er vier hectare of groter van.

De wethouder ontraadde de motie. De vergunningaanvraag loopt en ze kan een aanvraag alleen maar toetsen aan het geldende bestemmingsplan, maakte ze nog eens duidelijk. De gemeenteraad nam de motie desondanks unaniem aan.

Van Eijk vindt het „een duidelijke uitspraak en een opdracht aan het college”. Ze beloofde bij de beoordeling van de aanvraag voor de logistieke centra „maximaal ruimte te pakken” om aan het gevoel van de raad tegemoet te komen „zolang het juridisch houdbaar is”. Is dat niet het geval, dan kan de projectontwikkelaar miljoenen euro’s aan schadevergoeding eisen.

Van Eijk zelf zal de knoop niet doorhakken; ze staat op plek zeventien op de VVD-lijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen.

**Graphic**

Twee locaties voor megaloodsen in Weert

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Tilburgse D66-fractievoorzitter Julian Zieleman treedt tijdelijk terug**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 11:23 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 141 words

**Byline:** Erik van Hest

**Body**

TILBURG - Julian Zieleman treedt tijdelijk terug als fractievoorzitter van D66 in Tilburg. Hij moet om gezondheidsredenen zijn functie neerleggen. Sylvia Spinnewijn neemt het fractievoorzitterschap waar tijdens zijn afwezigheid.

De 32-jarige Zieleman is sinds 2022 fractievoorzitter van D66. Hij nam toen het stokje over van huidig raadslid Beppie Smit. Daarvoor was de Tilburger al actief als raadslid (sinds 2018), burgerraadslid en fractieondersteuner. Zo is hij al sinds 2014 betrokken bij de partij.

Het fractievoorzitterschap wordt nu tijdelijk overgenomen door Sylvia Spinnewijn, die sinds 2018 raadslid is voor D66 en daarvoor ook actief was als burgerraadslid. Huidig burgerraadslid Kirill Blokker wordt beëdigd als tijdelijk raadslid. D66 is met zeven zetels in de Tilburgse gemeenteraad de tweede partij na GroenLinks, dat tien zetels heeft.

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



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

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 07:23 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 750 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

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

Veensche Boys 1 - Maarssen 1: 5-0

In de 2e klasse heeft Veensche Boys 1 zaterdag een winst geboekt op Maarssen 1. Het werd maar liefst 5-0 voor de thuisploeg. In de huidige stand heeft Veensche Boys 11 punten en staat op de derde plaats, terwijl Maarssen met 6 punten op de tiende positie staat. In de laatste vijf wedstrijden heeft Veensche Boys drie overwinningen behaald en twee keer gelijkgespeeld, terwijl Maarssen twee overwinningen en drie nederlagen heeft. Op zaterdag 4 november om 14.30 uur speelt Veensche Boys bij VVA Achterberg op Sportpark De Meent.

Sparta Nijkerk VR4 - SDS' 55 VR1: 0-8

Sparta Nijkerk VR4 was thuis kansloos tegen SDS' 55 VR1 in de 5e klasse en werd met 0-8 verslagen. Sparta Nijkerk staat nu laatste met 0 punten, terwijl SDS' 55 de nummer 3 is met 12 punten. Sparta Nijkerk heeft twee wedstrijden minder gespeeld dan SDS' 55. Op zaterdag 4 november om 11.15 uur speelt Sparta Nijkerk een uitwedstrijd tegen Hoevelaken op Sportpark Kleinhoven.

Hoevelaken 1 - ONA '53 1: 1-2

De wedstrijd in de 3e klasse tegen ONA '53 1 is zaterdag geëindigd in een nederlaag voor Hoevelaken 1 : 1-2. Hoevelaken staat op de elfde plaats met 4 punten. ONA '53 is de nummer 9 met 5 punten. Hoevelaken heeft in de laatste vijf wedstrijden één overwinning behaald, één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl ONA '53 één overwinning, twee keer gelijkgespeeld en twee nederlagen heeft. Dit was de tweede nederlaag met één doelpunt verschil van Hoevelaken dit seizoen. Hoevelaken speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 4 november om 14.30 uur op bezoek bij SV DFS op Sportpark 't Heerenland.

RKAV Volendam - Sparta Nijkerk: 3-1

Sparta Nijkerk heeft de uitwedstrijd tegen RKAV Volendam op zaterdag in de 3e divisie verloren. De wedstrijd eindigde in 3-1. Na 13 minuten bracht RKAV Volendam de stand op 1-0. Sparta Nijkerk benutte na 33 minuten een kans en bracht de score op 1-1. De score werd 2-1 toen RKAV Volendam scoorde na 62 minuten. RKAV Volendam scoorde na 89 minuten en zette zo de score op 3-1. Volendam (rkav) staat na deze wedstrijd met 14 punten op de negende plaats, terwijl Sparta Nijkerk op de elfde plaats staat met 13 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Volendam (rkav) vier overwinningen behaald en en één keer verloren, terwijl Sparta Nijkerk twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor Sparta Nijkerk is SC Genemuiden. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 4 november om 15.00 uur op Sportpark De Ebbenhorst.

Sparta Nijkerk VR2 - CJVV VR1: 2-4

Sparta Nijkerk VR2 is met 2-4 verslagen in haar thuiswedstrijd tegen CJVV VR1 in de 3e klasse-wedstrijd zaterdag. Sparta Nijkerk heeft voor de vierde keer op rij geen overwinning behaald. Met 1 punt staat Sparta Nijkerk op de tiende plaats, terwijl CJVV met 15 punten op de eerste plek staat. Sparta Nijkerk heeft één wedstrijd minder gespeeld dan CJVV. Op zaterdag 4 november om 14.30 uur speelt Sparta Nijkerk een uitwedstrijd tegen Loosdrecht op Sportpark Hallinckveld.

DTS '35 Ede 1 - NSC Nijkerk 1: 3-0

NSC Nijkerk 1 is met 3-0 verslagen in haar uitwedstrijd tegen DTS '35 Ede 1 in de 1e klasse-wedstrijd zaterdag. Voor NSC Nijkerk was het de vierde wedstrijd op rij zonder overwinning. Op dit moment heeft DTS '35 Ede 12 punten en staat op de eerste plaats, terwijl NSC Nijkerk met 4 punten op de tiende positie staat. DTS '35 Ede heeft één wedstrijd minder gespeeld dan NSC Nijkerk. Voorwaarts T is zaterdag 4 november om 14.30 uur op Sportpark De Burcht de volgende tegenstander voor NSC Nijkerk.

VVOP VR1 - Hoevelaken VR2: 4-0

Hoevelaken VR2 heeft uit met 4-0 verloren van VVOP VR1 in de 5e klasse. Voor Hoevelaken was het de vijfde wedstrijd achter elkaar zonder overwinning. VVOP heeft 4 punten en staat op de zesde plaats, terwijl Hoevelaken met 1 punt de tiende plaats inneemt. VVOP heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Hoevelaken. Hoevelaken speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 4 november om 11.15 uur thuis tegen Sparta Nijkerk op Sportpark Kleinhoven.

Verwacht

De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld, de resultaten volgen nog: Hoevelaken VR1 - Lunteren VR1

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Drie wedstrijden, vijftien goals en nul tegen: Veensche Boys is ongenaakbaar op eigen veld**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 11:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 489 words

**Byline:** Hans van Schaik

**Body**

Na de eenvoudige overwinning tegen Maarssen (5-0) is Veensche Boys een plekje op de ranglijst gestegen. De derde plaats in de tweede klasse B is nu in handen. De achterstand op koploper VRC bedraagt maar twee punten.

Met relatief makkelijke wedstrijden tegen VVA Achterberg en FC Breukelen voor de boeg, kan de formatie van trainer Erik Assink goede zaken doen. Ook in de strijd om de eerste periodetitel. ,,De ploeg die de eerste periodetitel binnenhaalt, wordt vaak geen kampioen”, merkte een supporter zaterdag op. Geconfronteerd met deze woorden is Dave Knikker stellig: ,,Dit gezegde vind ik zo’n onzin. We willen elke wedstrijd winnen en zo lang je bovenaan staat, gaat het toch goed?”

Daarnaast speel ik liever in de tweede klasse om het kampioenschap dan in de eerste klasse met handhaving als doelstelling

Dat Veensche Boys de ranglijst nog niet aanvoert, komt door de twee mindere uitwedstrijden die de ploeg speelde. Zowel tegen Valleivogels als tegen FC De Bilt bleef de ploeg steken op een 2-2 gelijkspel. ,,We hebben geen punten verspeeld omdat de tegenstander zo goed was. We waren zelf slordig aan de bal”, analyseert Knikker.

De rechtsback voelt zich prima thuis bij Veensche Boys. Hij begon met voetbal bij Sparta Nijkerk en speelde daarna jarenlang bij buurman NSC. Vorig seizoen kwam al vroeg het besef dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. De keuze voor Veensche Boys was geen moeilijke. ,,Ik kende al veel jongens hier. Met Rik Doppenberg, Nico van den Brom en Steven van Zanten speelde ik al samen bij NSC. Alwin van Domselaar maakte ik nog bij Sparta Nijkerk mee. Daarnaast speel ik liever in de tweede klasse om het kampioenschap dan in de eerste klasse met handhaving als doelstelling.”

Waar Veensche Boys in uitduels dure punten laat liggen, is het op eigen veld ongenaakbaar. De wedstrijden tegen VVOP, Nieuw Utrecht en Maarssen werden foutloos afgesloten. Het doelsaldo in deze wedstrijden van 15 voor en 0 tegen zegt genoeg. ,,De organisatie staat in verdedigend opzicht goed. Ook vandaag hebben we geen uitgespeelde kansen weggegeven. Dat is overigens de verdienste van het hele elftal.”

Wisselwerking

De samenwerking op de rechterflank verloopt ook naar behoren voor Knikker die een foutloze wedstrijd speelde. ,,Bij NSC kon ik het altijd al goed vinden met Nico van den Brom, terwijl de wisselwerking met Tom van Donselaar ook steeds beter verloopt. We wisselen elkaar aan de zijkant goed af. Ik moet er ook niet bij elke bal overheen klappen. We moeten ons aanvalsspel variëren, anders wordt het te voorspelbaar voor de tegenstander.”

Knikker voelt zich prima thuis bij zijn nieuwe club. ,,Daarnaast word ik ook steeds fitter. Het afgelopen seizoen heb ik na de winterstop geen wedstrijd meer gespeeld. Ik had mijn voet gebroken in de wedstrijd met NSC tegen Argon. Daar kwam ik pas achter toen ik last van mijn voet bleef houden en de huisarts drie maanden later een breukje in mijn voet constateerde.”

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



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

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 07:23 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 953 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

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

Oene VR2 - SP Teuge VR1: 1-5

Het gaat goed met SP Teuge VR1 in de 5e klasse, ook in het duel met Oene VR2 werd een zege behaald. De winst van zaterdag op Sportpark De Hoge Kamp betekent de vierde overwinning op rij voor SP Teuge. Na deze overwinning heeft SP Teuge vier keer achter elkaar gewonnen. Oene heeft nu vijf opeenvolgende nederlagen. Oene staat nu laatste met 0 punten, terwijl SP Teuge de nummer 4 is met 12 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Oene vijf keer verloren, terwijl SP Teuge vier overwinningen en één nederlaag heeft. Volgende tegenstander voor SP Teuge is VIOS V. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 4 november om 15.00 uur op Sportpark De Dulmer.

SP Lochem VR1 - SC Klarenbeek VR2: 1-2

SC Klarenbeek VR2 is met de winst aan de haal gegaan in de uitwedstrijd op zaterdag tegen SP Lochem VR1 in de 4e klasse. Het duel eindigde in 1-2. Op dit moment heeft SP Lochem 9 punten en staat op de tweede plaats, terwijl SC Klarenbeek met 9 punten op de derde positie staat. Volgende tegenstander voor SC Klarenbeek is VV SVO Pinkenberg. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 4 november om 11.30 uur op Sportpark De Pauw.

Voorwaarts T VR1 - SVO Deventer'21 VR1: 2-1

Voorwaarts T VR1 heeft zaterdag met 2-1 de thuiswedstrijd tegen SVO Deventer'21 VR1 in de 5e klasse gewonnen. Voorwaarts T staat na deze wedstrijd op de vijfde plaats met 7 punten, terwijl SVO Deventer'21 VR1 de nummer 8 is met 6 punten. Voorwaarts T heeft één wedstrijd minder gespeeld dan SVO Deventer'21. Op zaterdag 4 november om 14.30 uur speelt Voorwaarts T uit tegen Albatross op Sportpark Ugchelen.

Turkse Kracht 1 - SC Klarenbeek 1: 1-2

Het was uiteindelijk SC Klarenbeek 1 dat zondag uit tegen Turkse Kracht 1 de wedstrijd in de 4e klasse heeft gewonnen met 1-2. Turkse Kracht staat na deze wedstrijd op de vijfde plek met 9 punten, terwijl SC Klarenbeek 1 de nummer 3 is met 10 punten. Turkse Kracht heeft in de laatste vijf wedstrijden drie overwinningen behaald twee keer verloren, terwijl SC Klarenbeek drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag heeft. Dit was de derde overwinning van SC Klarenbeek met één doelpunt verschil. Op zondag 5 november om 14.00 uur speelt SC Klarenbeek een thuiswedstrijd tegen SV CCW '16 op Sportpark De Pauw.

Voorwaarts T 1 - SC Bemmel 1: 1-2

De wedstrijd in de 1e klasse tegen SC Bemmel 1 is zondag geëindigd in een nederlaag voor Voorwaarts T 1 : 1-2. Voorwaarts T heeft al vier wedstrijden achter elkaar niet gewonnen. Voorwaarts T staat nu laatste met 1 punt, terwijl SC Bemmel op de achtste plek staat met 5 punten. Voorwaarts T heeft één wedstrijd minder gespeeld dan SC Bemmel. NSC Nijkerk is zaterdag 4 november om 14.30 uur op Sportpark De Burcht de volgende tegenstander voor Voorwaarts T.

Groen Wit '62 VR1 - SJO sv Cupa Wilp/Voorst VR1: 6-5

De wedstrijd in de 5e klasse tegen Groen Wit '62 VR1 is zaterdag geëindigd in een nederlaag voor SJO sv Cupa Wilp/Voorst VR1 : 6-5. Groen Wit '62 staat na deze wedstrijd met 6 punten op de zevende plaats, terwijl SV CCW '16 nog steeds eerste staat, met hetzelfde aantal punten als Beekbergen VR1 met 12 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Groen Wit '62 twee overwinningen behaald en drie keer verloren, terwijl SV CCW '16 vier overwinningen en één nederlaag heeft. Volgende tegenstander voor SV CCW '16 is Oene. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 4 november om 14.00 uur op Sportpark d' Olde Leeuwenbarg.

Terwolde 1 - SV Vaassen 1: 5-2

Terwolde 1 wist zondag de thuiswedstrijd tegen SV Vaassen 1 in de 5e klasse te winnen. De wedstrijd eindigde in 5-2. Met 12 punten staat Terwolde op de derde plaats, terwijl SV Vaassen met 0 punten op de elfde plek staat. SV Vaassen heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Terwolde. Terwolde heeft in de laatste vijf wedstrijden vier overwinningen behaald en één keer verloren. Op zondag 12 november om 14.00 uur speelt Terwolde een uitwedstrijd tegen Wissel op Sportcomplex Ericaweg.

Activia 1 - Diepenveen 1: 1-3

Activia 1 heeft thuis 1-3 verloren van Diepenveen 1 in de 4e klasse. Activia heeft 7 punten en staat op de tiende plek, terwijl Diepenveen met 13 punten de eerste plek inneemt. In de laatste vijf wedstrijden heeft Activia twee overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl Diepenveen vier overwinningen en één gelijkspel heeft. Volgende tegenstander voor Activia is WWNA. De teams spelen tegen elkaar op zondag 5 november om 14.00 uur op Sportpark Wiesel.

SV Twello 1 - Be Quick Z. 1: 1-1

Thuisploeg SV Twello 1 en Be Quick Z. 1 hebben de punten gedeeld in hun ontmoeting in de 3e klasse. De wedstrijd eindigde in 1-1. SV Twello staat op de vijfde positie met 8 punten. Be Quick Z. is de nummer 2 met 10 punten. Dit was het tweede gelijkspel van SV Twello dit seizoen. SV Twello speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 4 november om 14.30 uur op bezoek bij OVC '85 op Sportpark De Bilderberg.

Sportclub Deventer 1 - SP Teuge 1: 2-2

Sportclub Deventer 1 en SP Teuge 1 hebben zaterdag de buit gedeeld in de 4e klasse. De wedstrijd eindigde in 2-2. Met 2 punten staat Sportclub Deventer op de elfde plaats, terwijl SP Teuge met 8 punten op de vijfde plek staat. Op zaterdag 4 november om 15.00 uur speelt SP Teuge thuis tegen Harfsen op Sportpark De Dulmer.

Verwacht

De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld, de resultaten volgen nog: SV CCW '16 1 - Voorst 1

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Greet (85) uit Neede is boos op gemeente: ‘Bloemen? Het staat hier vol met brandnetels!’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 05:53 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 728 words

**Byline:** Jelle Boesveld

**Body**

Vroeger had de 85-jarige Greet Dutmer uitzicht op een strakgemaaid gazon tot aan het water van de Hofmaatvijver in Neede. „Nu staan de brandnetels metershoog. Het onkruid waait zelfs over naar mijn tuin. Is dit nu groenbeheer door Berkelland?”

Ja, ze woont mooi. Sinds ze in 1989 met haar man neerstreek aan de Patrijsstraat in Neede keek ze altijd uit op een mooie groene omgeving van de Hofmaatvijver. Haar echtgenoot overleed in 1999, inmiddels woont de 85-jarige Greet Dutmer dus al bijna 24 jaar alleen.

Gazon liep tot aan het water

„We keken altijd uit op goed onderhouden openbaar groen rond de vijver. We hadden een prachtig uitzicht: het gazon liep tot aan het water, er was een mooi wandelpad. Maar dat veranderde een paar jaar geleden. De gemeente Berkelland ging over op zogenaamd extensief groenbeheer. Werd eerder bijna elke week gemaaid, nu is dat nog maar twee keer per jaar. En het wandelpad is weggehaald.”

Mooie wilde bloemen? Nou het zijn hoofdzakelijk brandnetels, onkruid, wilde struiken, koren en opslag dat metershoog staat

Het ziet er schandalig uit

Het gevolg? „Een grote puinhoop”, vindt Dutmer. „Het ziet er echt schandalig uit. Er werd ons bloemrijk grasland beloofd. Mooie wilde bloemen? Nou het zijn hoofdzakelijk brandnetels, onkruid, wilde struiken, koren en opslag dat metershoog staat. Vanaf dat bankje daar, zie je niets meer. En het ergste is: die rotzooi waait bij ons de tuin in, waar het zich weer uitzaait. Ik ben 85 jaar en kan de tuin niet meer doen. Mijn zoon moet dan uit Soesterberg komen om hier het onkruid weer uit de tuin te trekken. Bij de buren is het net zo.”

Klagen zonder resultaat

Ze klaagde regelmatig bij de gemeente Berkelland. „Dit jaar, vorig jaar. Alles zonder resultaat. Op 9 juni heb ik weer een melding gedaan. Op 28 juni kreeg ik antwoord: weer uitleg over extensief groen onderhoud en dat ze bij een maaibeurt het groen bij de vijvers zouden meenemen. En weer iets over mooie wilde bloemen. Nou, 85 procent is onkruid. Ik kan het niet meer zien!”

Boze brief met 30 handtekeningen

Na de laatste afwijzing was de maat voor haar vol. Dutmer schreef een boze brief, die ondertekend is door nog dertig omwonenden van de Hofmaatvijver ter hoogte van de Patrijsstraat en Fazantweg. Maar het gaat volgens haar ook om andere vijvers. „Ik heb D66 gevraagd de zaak aan te kaarten in de gemeenteraad. Wellicht dat dit helpt.”

Verschil tussen theorie en praktijk

Intussen heeft de fractie van D66 schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. „Omdat het melden van de klachten niet leidt tot een gesprek, overleg en een oplossing, maar alleen tot een mededeling dat er hier sprake is van extensief onderhoud en de aanwezigheid van mooie wilde bloemen. Er is helaas een verschil tussen groen beleid en groene praktijk”, stelt D66-fractievoorzitter Han Boer. „Dat is beleidsmatig prima, maar de praktijk laat een duidelijk andere resultaat zien en dan moet je als gemeente toch echt ingrijpen.”

Pakt gemeente handschoen op?

Boer wil nu weten of het college erkent dat het streefbeeld van bloemrijkgrasland en park rond de Hofmaatvijvers, zoals jaren geleden met de buurt is afgesproken, niet in overeenstemming is met de praktijk. Ook wil D66 weten wat Berkelland met de signalen van inwoners doet. „Pakt de gemeente de handschoen op, zodat de buurt weer kan genieten van haar woonomgeving?”

Ecologisch beheer is bewuste keuze

Volgens wethouder Arjen van Gijssel heeft de gemeenteraad enkele jaren geleden bewust voor dit ecologisch beheer gekozen ter bevordering van de biodiversiteit. „Ik begrijp dat sommige mensen dit niet mooi vinden of er aan moeten wennen. En dat vooral oudere inwoners die slecht ter been zijn liever strakke gazons hebben en moeite hebben om de nieuwe situatie te accepteren. Maar geef het ook even de tijd. Het duurt enkele jaren voordat er verruiging, verarming van de grond en bloemrijk grasland ontstaat.”

Geen bezuiniging

Volgens Van Gijssel gaat het niet om een bezuiniging, maar om een bewuste keuze voor een andere vorm van beheer. „Dat is niet per se goedkoper. Mocht het echt niet aanslaan of uit de hand lopen, dan kunnen we in overleg met de buurt altijd maatwerk leveren. Bijvoorbeeld een keer extra maaien als het zeer nat en warm is geweest, zoals afgelopen voorjaar. Of een meter uit de paden toch maaien. Maar we hebben niet alles in de hand. De klimaatverandering zorgt ook voor problemen.”

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Hoe gastarbeiders Edenaren werden: ‘Wij zijn meer Nederlands dan jullie’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 05:34 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 795 words

**Byline:** Bas Moerman

**Body**

Midden jaren 60 kwamen de eerste Turkse en Marokkaanse gastarbeiders naar Ede en werd de kiem gelegd voor de huidige gemeenschappen. Hun geschiedenis stond zaterdagmiddag centraal tijdens een openbare bijeenkomst in Cultura.

Waarom kwamen ze naar Ede? Hoe werden ze geselecteerd? En waarom lieten ze hun gezinnen overkomen? Stuk voor stuk vragen die tijdens de informatiemiddag in een bovenzaal van het plaatselijke cultuurcentrum de revue passeren.

Thema van de bijeenkomst is Van gastarbeider tot Edenaar, gespreksleiders zijn Hassan El Ghouti (61) en Mustafa Ҫelik (60). Laatstgenoemde kwam in 1980 vanuit Turkije naar ons land, El Ghouti vijf jaar later vanuit Marokko.

Oude foto’s en films

Voor het initiatief van beide mannen melden zich dertig belangstellenden, jong en oud, autochtoon en allochtoon. Om de verhalen te illustreren, worden oude foto’s en filmpjes getoond die in eigen kring bijzondere herinneringen oproepen. Verschillende gasten delen spontaan persoonlijke ervaringen met de andere aanwezigen, waardoor het kleinschalige evenement, dat als ‘lezing’ werd aangekondigd, al snel een gemoedelijk karakter krijgt.

Het ging er in Turkije nog heftiger aan toe. Ik hoorde van mijn vader dat de selectie leek op een veemarkt

Voor niet-ingewijden levert de middag een bijzonder inkijkje op in het ontstaan van de Turks-Marokkaanse gemeenschap in Ede, een groep die – naar schatting van de organisatoren – momenteel circa vijfduizend zielen telt.

Weinigen blijken te weten hoe zestig jaar geleden in Marokko gegadigden voor het gastarbeiderschap werden geselecteerd. Filmbeelden laten zien hoe Nederlandse afgevaardigden van bedrijven een lange rij jongemannen beoordelen op geschiktheid. Kennis van de Franse taal is voorwaarde. Wie die taal niet machtig is, kan meteen weer naar huis. Het item dat de NOS over het onderwerp maakte, wordt nog steeds als schokkend ervaren.

Inspectie gebitten

,,Toch ging het er in Turkije nog heftiger aan toe”, zegt Ҫelik, docent en tot 2014 raadslid voor GroenLinks. ,,Ik hoorde van mijn vader dat de selectie leek op een veemarkt. Om er zeker van te zijn dat ze alleen sterke en gezonde mannen kregen, moesten kandidaten een lichamelijk onderzoek ondergaan en werden hun gebitten geïnspecteerd.”

,,De eerste gastarbeiders die naar Ede kwamen, waren Spanjaarden, Grieken en Italianen”, weet El Ghouti, die al 38 jaar als operator werkt bij het Edese ABB. ,,Dat was in 1960. Kort daarop arriveerden de eerste Turken en in 1964 reisden de eerste vier Marokkaanse mannen naar Ede. In eigen land was weinig werk en de lonen en arbeidsomstandigheden waren hier beter. Bedrijven als Enka, Nobo, Rippen en zuivelfabriek Concordia hadden grote behoefte aan fabrieksarbeiders, reden waarom al snel meer landgenoten volgden.”

Gezinsherinnering

Interessant is de manier waarop gezinshereniging tot stand kwam. ,,De arbeiders hadden veel last van heimwee en wilden graag enkele maanden per jaar naar huis”, aldus El Ghouti. ,,Dat zagen de werkgevers niet zo zitten, omdat de productie eronder leed. Daarom werd gestimuleerd om de gezinnen te laten overkomen. Dat gebeurde in 1974 en vanaf dat moment is er sprake van een Marokkaanse gemeenschap in Ede.”

Bunyamin Isgüzarer (69) is een van de bezoekers en heeft de ontwikkelingen voor een groot deel meegemaakt. Hij vertelt: ,,Ik kwam hier op mijn 23ste, dus ben ik tweederde van mijn leven in Nederland. Toch word ik nog steeds gezien als buitenlander. Dat verbaast me. Ik ben hier getrouwd en zag onze kinderen hier opgroeien, ik ken de Nederlandse cultuur, denk Nederlands en eet Nederlands. Turkije is voor ons alleen nog een vakantieland. Wij zijn meer Nederlands dan jullie.”

Ik vroeg me af hoe ik dat zelf zou ervaren, een andere taal, een andere cultuur. Respect voor degenen die het aandurven

Marjolein Franssen is een van de autochtone belangstellenden. ,,Ik ben gekomen omdat ik graag wilde weten hoe deze immigrantengroep de vestiging in een compleet andere cultuur heeft beleefd”, vertelt de Edese. ,,Waarschijnlijk lopen veel nieuwkomers in deze tijd tegen dezelfde problemen aan. Ik vroeg me af hoe ik dat zelf zou ervaren, een andere taal, een andere cultuur. Respect voor degenen die het aandurven.”

Historische Cahiers

De bijeenkomst wordt – naar goed Turks en Marokkaans gebruik – afgesloten met een gemeenschappelijke maaltijd. Dat is ook het moment waarop de verkoop van de boekjes van de beide gespreksleiders van start gaat. Ze zijn enkele jaren geleden uitgegeven door de gemeente in de serie Historische cahiers van Ede.

De bijdrage van Ҫelik heet Levenslang heimwee en bevat gedichten en verhalen over de eerste generatie Turken in Nederland. El Ghouti noemde zijn boek Hoop op een beter leven en schreef persoonlijke verhalen over de eerste generatie Marokkanen in de stad.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Een hele straat met omgekeerde vlaggen, wat leverde het op? ‘Statement was gemaakt, je moet niet doordraven’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 06:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1033 words

**Byline:** Dennis l'Ami

**Body**

Tientallen omgekeerde Nederlandse vlaggen wapperden er vorig jaar uit protest langs de Voorweg tussen Hazerswoude-Dorp en Boskoop. Met Tweede Kamerverkiezingen op komst rijst de vraag of de bewoners vinden dat er iets is veranderd.

,,Omgekeerde vlaggen? Ja die hingen hier wel.” Drie oudere vrouwen wandelen door de Dorpstraat. Een van hen wijst in de richting van Boskoop. ,,Hier, en verderop, langs de Voorweg.” De hier en daar nog zichtbare tie-wraps aan lantaarnpalen getuigen er nog van.

Zoals bij Jaco Laban. Hij kweekt sierheesters aan de Voorweg. ,,Zo’n twee derde daarvan gaat naar het buitenland, de rest is voor de Nederlandse markt.” En wat betreft die vlag: ,,Na een maand heb ik hem weer weggehaald, uit respect voor de gevallenen. Het statement was gemaakt, je moet niet doordraven.”

Lees verder onder de foto

Op de kaart

Er is wel degelijk iets veranderd, vindt hij, sinds de hevige protesten tegen het stikstofbeleid. ,,Zowel in positieve als negatieve zin, legt Laban uit. ,,We staan nu zeker op de kaart bij het Rijk en de provincie.” Dat is ook meteen de keerzijde van het succes. ,,Want mensen zouden nu kunnen denken: die boeren en tuinders, die zijn alleen maar met hun eigen belangen bezig. Maar zeg nou zelf: dat doet toch iedereen in Nederland?”

Laban, derde generatie van een kwekersfamilie, noemt een voorbeeld waaruit blijkt dat de politiek nu meer luistert naar zijn beroepsgroep dan voorheen. ,,Wij bemesten zo precies, dat er weinig tot niets uitspoelt naar het grondwater. Dat komt tijdens een overleg met de provincie over meer of minder mest nu wel op tafel en dat soort details zorgen voor meer begrip.”

Zoveel mensen, zoveel meningen

Maar zijn buren aan de overkant van de weg denken er anders over. ,,Hij hangt er nog omdat ze in Den Haag nog steeds niet naar ons luisteren. Nog een fijne dag.” En dicht gaat de deur weer. Deze bewoonster, met een omgekeerde vlag in de voortuin, wil verder niets zeggen. Het wantrouwen in een overheid die over de hoofden regeert en geen rekening houdt met lokale wensen zit hier en daar diep, zo wordt duidelijk na een rondgang op een willekeurige werkdag.

,,Er verandert helemaal niks!” zegt oud-kweker Huug Zintel. Hij ergert zich aan ‘de overheid’, of dat nu het Rijk is of het waterschap. ,,Ik zit hier sinds ’68 en het is algemeen bekend dat we hier wegzakken - meer dan een meter in de tijd dat ik hier zit. Dan moet je de boel dus ophogen, maar dat gebeurt niet.” Hij wijst op de effecten van die beslissing. Het water kruipt langzaam omhoog richting zijn voordeur. ,,En het waterpeil wordt maar hoog gehouden.”

lees verder onder de foto

Zorgen in kwekersland

De Voorweg is een buurtschap dat tot 2014 behoorde tot de gemeente Hazerswoude-Dorp, tegenwoordig ligt die binnen de gemeente Alphen. De lange weg loopt dwars door het hart van kwekersland. Al in 1466 werd in een verhaal over boomkwekerijen in de omgeving van Boskoop melding gemaakt van een betaling voor de levering van tien peren- en tien appelenten (onderstammen; red.). Generaties stonden hier eeuwenlang met de poten in het veen, dat na de ontginning uitgroeide tot een vruchtbare bodemlaag van soms wel tien meter dik. Ideaal voor kwekers, die hier vaak eigen baas zijn.

Zelfredzaamheid krijgt men aan de Voorweg met de paplepel mee. En bordjes met ‘verboden toegang’ zijn hier eerder regel dan uitzondering. Honden verbreken regelmatig de stilte met hun geblaf. Niet gek, gezien het feit dat achter veel gevels hele bedrijfsterreinen schuil gaan waar je niet iedereen zo maar wil toelaten: in deze omgeving verdienen nog altijd meer dan tweehonderd kwekers hun dagelijks brood, zoals Jaco Laban. En voorheen Huug Zintel.

Als politici ons gaan vertellen wanneer we moeten oogsten... kijk naar het weer, denk ik dan. Het kan gewoon niet

Politici, houd je bij je leest!

Laban is optimistisch, maar is ook kritisch. ,,Als politici ons gaan vertellen wanneer we moeten oogsten... Kijk naar het weer, denk ik dan. Het kan gewoon niet.” De zichtbaarheid van de omgekeerde vlaggen en de opkomst van een partij die opkomt voor de belangen van boeren en tuinders - de BoerBurgerBeweging - heeft zijn uitwerking niet gemist, vermoedt hij.

Een voorbeeld hiervan is dat door nieuwe mestregelgeving gewassen op zand- en lössgrond voor 1 oktober geoogst moeten zijn. Het natte voorjaar en de daarop volgende droogte maakten dit echter onmogelijk. Na een voorstel van de BoerBurgerBeweging en de SGP kregen agrariërs toch twee weken extra de tijd om hun gewassen van het land te halen.

Bij het bedrijf van Thijs Pannebakker, een groothandel in planten, is iedereen bezig met de aankomende drukte. ,,November is een topmaand voor ons, dan rijden vrachtwagens hier af en aan.” Merken ze hier iets van eventuele onvrede bij een deel van de lokale bevolking? ,,Ach, weet u, er is overal wel wat. Als bij ons straks de drukte begint, hoor je mensen misschien wel over het vele verkeer.”

De politiek had zelf nog helemaal geen onderzoek gedaan naar een plan voor die weg, maar als burger moet je wél met argumenten komen om die weg van tafel te krijgen

Over verkeer gesproken: stikstof is niet het enige onderwerp op het platteland. Zo wilde Alphen een viaduct aanleggen in de richting van de Hogeveenseweg. Hier was Pannebakker op tegen, net als buurvrouw Jeannette van Warmerdam. Zij begon, samen met anderen, een actiegroep die dit jaar succesvol de aanleg van een brug over de weg tegenhield.

,,Althans, in het voorjaar werd ons verteld dat het BBG (Beter Bereikbaar Gouwe, een gemeentelijk samenwerkingsverband; red.) een negatief advies gaat geven over de aanleg”, vertelt Van Warmendam, leefstijlcoach. Alphen gaf toe dat het te kort door de bocht was gegaan bij het communiceren over de plannen.

Communicatie

Hoewel ze het niet eens is met buren die vinden dat het stikstofbeleid op de schop moet - Van Warmerdam schreef het boek Natuurlijk!, over natuur-inclusieve kringlooplandbouw, boslandbouw, voedselbossen en regeneratieve landbouw; red. - ziet ook zij verbeteringen. ,,De communicatie naar bewoners is niet altijd even goed geweest. Toch moet ik zeggen dat in de periode waarin er onderzoek werd gedaan naar de brug diverse raadsleden op onze uitnodiging zijn komen kijken.”

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Peter Bosz na zwakke eerste helft: ’Ze zullen zelf ook wel begrijpen dat het slecht was’**

De Telegraaf.nl

29 oktober 2023 zondag 5:04 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



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

**Length:** 313 words

**Body**

PSV-trainer Peter Bosz vond dat zijn elftal zondag tegen Ajax de slechtste helft speelde van dit seizoen. „Het was bagger. Het was zo slordig, we leden zoveel balverlies. Ik hoop dat het een incident was”, zei hij na de zege van 5-2. Ajax leidde bij rust nog (1-2).

„Als Ajax voor rust vier keer had gescoord, hadden we niets kunnen zeggen”, vervolgde Bosz, die in de rust niet veel woorden gebruikte. „De spelers zullen zelf ook wel begrijpen dat het slecht was. Het enige wat ik gezegd heb, waren de twee wissels. Die pakten goed uit. We kregen met Guus Til en Ismael Saibari meer grip, zij gaven ons zoveel energie en kracht.”

PSV beleefde dankzij een sterke tweede helft alsnog een uitstekende zondag, ook omdat regerend kampioen Feyenoord bij FC Twente verloor. „We staan met 30 punten bovenaan. Kijkend naar de tweede helft en de stand zit hier een hele gelukkige trainer.”

Til: ’Ik hoop dat we hiervan leren’

Guus Til hoopt PSV-trainer Peter Bosz na zijn goede invalbeurt tegen Ajax genoeg overtuigd te hebben. Dat zei de middenvelder na de zege van 5-2. Halverwege keek PSV nog tegen een achterstand van 2-1 aan.

„Ik was heel teleurgesteld dat ik niet startte”, aldus Til, die samen met Ismael Saibari aan het begin van de tweede helft in de ploeg kwam. „Ik wil elke wedstrijd beginnen en als dat niet zo is, voel ik teleurstelling.”

Het ging volgens Til in de eerste helft mis bij het druk zetten op de defensie van Ajax. „Ik denk dat ze achterin veel te veel tijd kregen. Dan maakt het eigenlijk niet uit tegen wie je speelt. Elke ploeg kan dan oplossingen vinden. In de tweede helft gingen we 4-4-2 spelen met druk zetten, ik denk dat dat een hele hoop heeft veranderd. Ik hoop dat we hiervan leren en niet meer zo slap aan een wedstrijd beginnen.”

Bosz was halverwege niet blij met het spel van PSV. Til: „Het is denk ik niet de bedoeling dat ik hier ga zeggen wat hij zei.”

**Graphic**

Image, Peter Bosz, Pro Shots

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Geen basisplaats, wél een belangrijke rol voor getergde Til bij PSV: ‘Doet me geen plezier dat Ajax laatste staat’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 04:29 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 554 words

**Byline:** Chris Ottens

**Body**

Hij was ‘heel teleurgesteld’ dat hij niet startte, maar was óók uiterst getergd toen hij inviel: mede dankzij Guus Til boog PSV de kraker tegen Ajax (5-2 winst) zondagmiddag om. De middenvelder was openhartig, maar vertelde ook weer niet alles. ,,Ik heb zo'n situatie nog niet meegemaakt.”

Guus Til is altijd scherp van geest. Een klein kwartier na de klinkende overwinning op Ajax had de invaller van PSV op zo'n beetje elke vraag een pasklaar antwoord. Hij en Ismael Saibari kwamen er in de tweede helft in en zij gaven PSV vleugels. Al wilde Til dat niet té groot maken. ,,Ik denk dat het vooral een hele hoop scheelde dat we anders druk gingen zetten, in 4-4-2. Al was ik wel heel teleurgesteld dat ik niet startte, ik wil altijd spelen”, zei Til.

Als je ziet dat het niet loopt, weet je dat je erin kan komen én moet je voorbereid zijn. Als ik inval, ben ik extra getergd om het te laten zien

Of hij het ongelijk van Bosz heeft bewezen? Malik Tillman maakte in elk geval geen beste beurt. Til, met een glimlach: ,,Ik hoop dat het gelukt is, maar je moet niet aan mij vragen of ik er weer terug in kom. Ik ben ook al in best wat wedstrijden gestart”, zei Til. Vier keer om precies te zijn in de eredivisie, zes keer viel hij in. Bij Vitesse bogen hij en Ismael Saibari de wedstrijd ook al eens om. ,,We hebben vier nummer tiens, die heel verschillend zijn. Als er dan eentje inkomt, heb je ineens een andere dynamiek. Ik heb zo'n situatie ook nog nooit meegemaakt.”

Oplossingen

Til ging in de rust eerst mee naar binnen, voordat hij aan zijn warming-up startte. Dat doet hij altijd, hij wil graag het verhaal van de trainer horen. Wat dat verhaal nu was? ,,Het is denk ik niet de bedoeling dat ik dat hier nu ga vertellen”, grijnsde Til, die in de eerste helft vanaf de kant vooral oplossingen zag. ,,Als je ziet dat het niet loopt, weet je dat je erin kan komen én moet je voorbereid zijn. Als ik inval, ben ik extra getergd om het te laten zien.”

Waarom PSV in de eerste helft niet thuis gaf? Ajax had in het eerste kwartier al op 0-3 moeten staan, maar het was in de rust ‘slechts’ 1-2. ,,Ik denk dat zij achterin veel te veel tijd kregen, dan vinden ze altijd een oplossing”, zag Til, die ploeggenoot Johan Bakayoko nog ‘op zijn kop gaf’ omdat hij zich niet altijd aan de instructies hield.

Tekst gaat verder onder de foto

Geen plezier

Het maakte weinig uit, mede dankzij een ontketende Hirving Lozano boog PSV na rust de 1-2 achterstand om in een 5-2 overwinning. Een historische middag, ook al omdat Ajax nu de nummer laatst van de eredivisie. En nee, daar kijkt Til niet met leedvermaak naar. ,,Als ik persoonlijk moet spreken, doet me dat geen plezier. Ajax, PSV en Feyenoord moeten altijd meedoen om de titel. Met de kwaliteiten die zij nu hebben, horen ze ook niet achttiende te staan. Het slaat nergens op waar Ajax staat, al denk ik niet dat ze nog mee gaan doen om het kampioenschap.”

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

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**'Omtzigt, laat weten wie NSC naar Torentje wil sturen'**

De Telegraaf.nl

29 oktober 2023 zondag 9:11 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** VIDEO; FRONTPAGE; BINNENLAND

**Length:** 31 words

**Body**

In de podcast Afhameren bespreken Pim Sedee en politiek commentator Wouter de Winther de onduidelijkheid over de mogelijke premierskandidaat van NSC, de politieke partij van Pieter Omtzigt.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



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

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 07:22 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1695 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

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

Blauw Geel '55 1 - VV Barneveld 1: 1-0

Blauw Geel '55 1 en VV Barneveld 1 hebben het zaterdag tegen elkaar opgenomen in de 4e klasse. Het was Blauw Geel '55 dat er met de winst vandoor ging. De koploper won met 1-0 van het als het als vijfde geplaatste VV Barneveld. Koploper Blauw Geel '55 heeft een vijfde overwinning op rij geclaimd in de 4e klasse, terwijl voor VV Barneveld de reeks van drie overwinningen ten einde kwam. Na de gespeelde wedstrijd vindt VV Barneveld zich terug op de vijfde plaats in de competitie. SDOO is zaterdag 11 november om 15.00 uur op Sportpark Bretagne de volgende tegenstander voor Blauw Geel '55.

Sparta Nijkerk VR4 - SDS' 55 VR1: 0-8

SDS' 55 VR1 had geen medelijden met Sparta Nijkerk VR4 in de 5e klasse. SDS' 55 verzamelde een ongelooflijk aantal van acht doelpunten en won de wedstrijd met 8-0. Sparta Nijkerk staat na deze wedstrijd nog steeds laatste met 0 punten, terwijl SDS' 55 VR1 op de derde plek staat met 12 punten. Sparta Nijkerk heeft twee wedstrijden minder gespeeld dan SDS' 55. SDS' 55 speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 4 november om 12.00 uur thuis tegen Harskamp op Sportpark De Beek.

DTS '35 Ede 1 - NSC Nijkerk 1: 3-0

DTS '35 Ede 1 is op dit moment moeilijk te stoppen en dat heeft NSC Nijkerk 1 zaterdag ook ondervonden op Sportpark Inschoten. Het duel eindigde in 3-0, waarmee DTS '35 Ede zijn vierde zege op rij heeft behaald in de 1e klasse. DTS '35 Ede heeft nu in drie achtereenvolgende wedstrijden geen tegendoelpunt gekregen. DTS '35 Ede heeft 12 punten en staat op de eerste positie, terwijl NSC Nijkerk met 4 punten de tiende plek inneemt. DTS '35 Ede heeft één wedstrijd minder gespeeld dan NSC Nijkerk. Op zaterdag 4 november om 14.00 uur speelt DTS '35 Ede bij RKHVV op Sportpark De Blauwenburcht.

Bennekom VR3 - Juliana '31 VR1: 3-1

Bennekom VR3 en Juliana '31 VR1 hebben het zaterdag op Sportpark De Eikelhof tegen elkaar opgenomen. Bennekom begon aan het duel na drie opeenvolgende overwinningen in de 5e klasse. Het liet geen steek vallen en won ook dit duel, met 3-1. Bennekom staat nu op de tweede positie met 12 punten, terwijl Juliana '31 op de vijfde plek staat met 6 punten. Bennekom heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Juliana '31. Op zaterdag 4 november om 12.00 uur speelt Bennekom uit tegen WAVV op Sportpark Van Ketwich Verschuur.

Harskamp 1 - BVC '12 1: 7-2

Een zeer ruime winst voor Harskamp 1 in de thuiswedstrijd tegen BVC '12 1 in de 4e klasse zaterdag. De wedstrijd is geëindigd in 7-2. Harskamp staat na deze wedstrijd op de tweede plek met 10 punten, terwijl BVC '12 1 op de achtste plek staat met 6 punten. Harskamp heeft één wedstrijd minder gespeeld dan BVC '12. Op zaterdag 4 november om 14.00 uur speelt Harskamp uit tegen Alverna op Sportpark Bospad.

SV Achterveld VR1 - DTS '35 Ede VR2: 5-0

DTS '35 Ede VR2 heeft een pak slaag gekregen in de uitwedstrijd tegen SV Achterveld VR1. Ze verloren met 0-5 in de 3e klasse. SV Achterveld staat nu op de vierde positie met 7 punten, terwijl DTS '35 Ede de nummer 7 is met 3 punten. DTS '35 Ede heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan SV Achterveld. Op zaterdag 4 november om 12.45 uur speelt DTS '35 Ede een thuiswedstrijd tegen Groesbeekse Boys op Sportpark Inschoten.

DTS '35 Ede VR3 - Advendo '57 VR1: 2-3

Advendo '57 VR1 heeft drie keer gescoord tegen DTS '35 Ede VR3 in de uitwedstrijd in de 5e klasse op zaterdag. Het duel eindigde in 2-3. DTS '35 Ede staat op de zevende plaats met 4 punten. Advendo '57 staat op de vijfde plek met 6 punten. Advendo '57 heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan DTS '35 Ede. DTS '35 Ede neemt het in de volgende wedstrijd uit op tegen Blauw Geel '55, op zaterdag 4 november om 15.00 uur op Sportpark Peppelensteeg. Op dezelfde dag speelt Advendo '57 om 12.00 uur thuis tegen Stroe op Sportpark Allemanskamp.

FC Jeugd 1 - SC Millingen 1: 1-2

FC Jeugd 1 heeft een nederlaag te verduren gekregen. SC Millingen 1 op Sportpark Hoekelumse Eng was te sterk op zondag. De 4e klasse-wedstrijd eindigde in 1-2. FC Jeugd heeft 4 punten en staat op de achtste plaats, terwijl SC Millingen met 13 punten de eerste positie inneemt. FC Jeugd heeft één wedstrijd minder gespeeld dan SC Millingen. Op zondag 5 november om 14.00 uur speelt FC Jeugd bij Angeren op Sportpark De Poel.

Terschuurse Boys 1 - SV Otterlo 1: 1-0

SV Otterlo 1 heeft bij met minimaal verschil verloren van Terschuurse Boys 1 op Sportpark Overbeek. De 3e klasse-wedstrijd op zaterdag werd met 0-1 gewonnen door Terschuurse Boys. Terschuurse Boys heeft 9 punten en staat op de derde plek, terwijl SV Otterlo met 6 punten de zesde positie inneemt. SV Otterlo heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Terschuurse Boys. Terschuurse Boys heeft in de laatste vijf wedstrijden drie overwinningen behaald en twee keer verloren. Op zaterdag 4 november om 14.30 uur speelt SV Otterlo een thuiswedstrijd tegen SKV op Sportpark Kastanjebos.

Lunteren 1 - EDO (U) 1: 1-2

Lunteren 1 heeft een nederlaag te verduren gekregen in het duel met EDO (U) 1 op Sportpark De Wormshoef op zaterdag. De 2e klasse-wedstrijd eindigde in 1-2. Lunteren staat nu op de vijfde plaats met 8 punten, terwijl EDO (U) op de zevende plek staat met 7 punten. Lunteren heeft in de laatste vijf wedstrijden twee overwinningen behaald, twee keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl EDO (U) twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Maarssen is zaterdag 4 november om 14.30 uur op Sportpark Daalseweide de volgende tegenstander voor Lunteren.

SV Otterlo VR1 - DIO '30 VR1: 1-2

SV Otterlo VR1 heeft zaterdag met één doelpunt verschil verloren in de thuiswedstrijd tegen DIO '30 VR1. Het team werd met 1-2 verslagen in de 4e klasse. SV Otterlo staat nu op de zesde plaats met 6 punten, terwijl DIO '30 de nummer 5 is met 7 punten. DIO '30 heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan SV Otterlo. SV Otterlo heeft in de laatste vijf wedstrijden twee overwinningen behaald drie keer verloren. Op zaterdag 4 november om 15.00 uur speelt SV Otterlo bij SKV op Sportpark De Zoom.

Bennekom 1 - ASV Dronten 1: 3-0

Zaterdag won Bennekom 1 haar thuiswedstrijd tegen ASV Dronten 1 in de 1e klasse. De wedstrijd eindigde in 3-0. Bennekom staat na deze wedstrijd op de negende plek met 4 punten, terwijl ASV Dronten 1 de nummer 7 is met 5 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Bennekom één overwinning behaald, één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl ASV Dronten één overwinning, twee keer gelijkgespeeld en twee nederlagen heeft. Op zaterdag 4 november om 18.00 uur speelt Bennekom bij WSV op Sportpark De Voorwaarts.

Fortissimo 1 - CDW 1: 2-0

Fortissimo 1 wist zaterdag de thuiswedstrijd tegen CDW 1 in de 3e klasse te winnen. De wedstrijd eindigde in 2-0. Fortissimo staat na deze wedstrijd met 8 punten op de vierde plek, terwijl CDW op de zevende positie staat met 5 punten. CDW heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Fortissimo. In de laatste vijf wedstrijden heeft Fortissimo twee overwinningen behaald, twee keer gelijkgespeeld en één keer verloren. Fortissimo speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 4 november om 14.30 uur op bezoek bij ONA '53 op Sportpark Van Ketwich Verschuur.

VV Ede/Victoria 1 - EZC '84 1: 4-2

VV Ede/Victoria 1 heeft EZC '84 1 met 4-2 verslagen in de 5e klasse op zaterdag. Met 4 punten staat VV Ede/Victoria op de tiende plaats, terwijl EZC '84 met 0 punten op de twaalfde plek staat. In de laatste vijf wedstrijden heeft VV Ede/Victoria één overwinning behaald, één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl EZC '84 vijf nederlagen heeft. VV Ede/Victoria speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 4 november om 14.30 uur op bezoek bij De Veluwse Boys op Sportpark De Westeneng.

Bennekom VR2 - WAVV VR1: 3-5

Bennekom VR2 heeft de thuiswedstrijd tegen WAVV VR1 op zaterdag in de 5e klasse verloren. De wedstrijd eindigde in 3-5. Met 0 punten staat Bennekom op de tiende plaats, terwijl WAVV met 12 punten op de eerste plek staat. Bennekom heeft twee wedstrijden minder gespeeld dan WAVV. Op zaterdag 4 november om 15.00 uur speelt Bennekom bij SCW '23 op Wilhelmina sportpark.

Stroe VR1 - Fortissimo VR1: 3-1

Fortissimo VR1 heeft uit 3-1 verloren van Stroe VR1 in de 5e klasse. Fortissimo heeft voor de vierde keer achter elkaar geen overwinning behaald. Stroe staat nu op de vierde positie met 9 punten, terwijl Fortissimo op de negende plaats staat met 1 punt. Fortissimo heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Stroe. Stroe heeft in de laatste vijf wedstrijden drie overwinningen behaald en twee keer verloren. Hoevelaken is zaterdag 4 november om 14.30 uur op Sportpark Hoekelumse Eng de volgende tegenstander voor Fortissimo.

UVV VR1 - Bennekom VR1: 2-2

Thuisploeg UVV VR1 en Bennekom VR1 hebben ieder een punt behaald in hun ontmoeting in de 2e klasse. De wedstrijd eindigde in 2-2. Op dit moment heeft UVV 10 punten en staat op de tweede plaats, terwijl Bennekom met 7 punten op de vijfde positie staat. UVV heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Bennekom. Volgende tegenstander voor Bennekom is IJsselmeervogels. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 11 november om 15.30 uur op Sportpark De Eikelhof.

SKV 1 - Advendo '57 1: 1-1

SKV 1 en Advendo '57 1 hebben de buit gedeeld in de wedstrijd tussen beide teams in de 3e klasse. De eindstand was 1-1. SKV staat laatste met 4 punten. Advendo '57 is de nummer 11 met 4 punten. Advendo '57 heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan SKV. SKV heeft in de laatste vijf wedstrijden vier keer gelijkgespeeld en één keer verloren. Op zaterdag 4 november om 14.30 uur ontvangt Advendo '57 Renswoude op Sportpark Allemanskamp.

Uitgesteld

Voor de volgende wedstrijden zijn nog geen resultaten bekend omdat deze zijn uitgesteld: Groesbeekse Boys VR1 - Fortissimo VR1 en Harskamp VR1 - Blauw Geel '55 VR2

Verwacht

De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld, de resultaten volgen nog: Hoevelaken VR1 - Lunteren VR1

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Luuk de Jong vindt hekkensluiter Ajax ‘niet goed voor Nederlands voetbal’, PSV-trainer Peter Bosz over eerste helft: ‘Bagger’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 04:20 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 669 words

**Byline:** Sportredactie

**Body**

PSV had het een helft heel moeilijk met Ajax, maar de Eindhovenaren keerde na rust het tij, wonnen met 5-2 en verwezen de Amsterdammers naar de laatste plaats in de eredivisie. PSV-aanvoerder Luuk de Jong over de enorme crisis bij de rivaal: ,,Ik begrijp dat PSV-fans en andere fans er misschien wel blij mee zijn, maar voor het Nederlands voetbal is het beter als Ajax weer punten gaat pakken.”

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Ajax, de recordkampioen van Nederland, laatste staat. ,,Dat is voor het Nederlands voetbal niet goed”, concludeerde De Jong.

Programma eredivisie seizoen 2023-2024

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

Bij rust leidde Ajax nog met 2-1 in Eindhoven. ,,We lieten ons verrassen, we wilden wel druk zetten, maar we waren gewoon niet scherp genoeg in de duels. Je hebt geluk dat ze er dan niet drie of vier maken in de eerste helft”, keek De Jong terug. ,,Dan is het nog maar 2-1 en in de rust kan je het rechtzetten met elkaar. Dat pakte heel goed uit.”

Een omzetting in de rust zorgde ervoor dat PSV na rust de achterstand repareerde en zelfs uitliep naar een 5-2 zege. ,,Hij (trainer Peter Bosz, red.) was zeker niet blij, wij allemaal niet”, aldus De Jong over de stemming in de kleedkamer halverwege. ,,Dan probeer je het tactisch om te zetten. We gingen met twee aanvallende middenvelders spelen.”

Dat pakte goed uit. PSV zegevierde tegen Ajax en eerder op zondag verloor regerend landskampioen Feyenoord. ,,Een heerlijke dag”, zei De Jong. ,,We moeten zorgen dat we onze wedstrijden blijven winnen. Ik denk dat dit een seizoen kan zijn dat de topteams weinig punten laten liggen.”

Bosz baalt flink van eerste helft

Bosz vond dat zijn elftal de slechtste helft speelde van dit seizoen. ,,Het was bagger. Het was zo slordig, we leden zoveel balverlies. Ik hoop dat het een incident was”, zei de trainer van PSV. ..Als Ajax voor rust vier keer had gescoord, hadden we niets kunnen zeggen”, vervolgde Bosz, die in de rust niet veel woorden gebruikte.

,,De spelers zullen zelf ook wel begrijpen dat het slecht was. Het enige wat ik gezegd heb, waren de twee wissels. Die pakten goed uit”, zag Bosz. ,,We kregen met Guus Til en Ismael Saibari meer grip, zij gaven ons zoveel energie en kracht.”

PSV beleefde dankzij een sterke tweede helft alsnog een uitstekende zondag, ook omdat Feyenoord verloor bij Twente. ,,We staan met dertig punten bovenaan. Kijkend naar de tweede helft en de stand zit hier een hele gelukkige trainer.”

PSV is met tien zeges uit tien duels op weg naar een record. Deze eeuw zetten de Eindhovenaren in de competitie één keer een langere reeks met overwinningen neer. In het seizoen 2018/2019 won PSV, dat toen onder leiding stond van trainer Mark van Bommel, de eerste dertien duels. PSV neemt het de komende weken, in aanloop naar de volgende interlandperiode in november, nog op tegen Heracles Almelo (uit) en PEC Zwolle (thuis).

Til hoopt Bosz te hebben overtuigd

Til hoopt Bosz na zijn goede invalbeurt tegen Ajax genoeg overtuigd te hebben. Dat zei de middenvelder na de zege in eigen huis. ,,Ik was heel teleurgesteld dat ik niet startte”, aldus Til, die samen met Saibari aan het begin van de tweede helft in de ploeg kwam. ,,Ik wil elke wedstrijd beginnen en als dat niet zo is, voel ik teleurstelling.”

Het ging volgens Til in de eerste helft mis bij het druk zetten op de defensie van Ajax. ,,Ik denk dat ze achterin veel te veel tijd kregen. Dan maakt het eigenlijk niet uit tegen wie je speelt. Elke ploeg kan dan oplossingen vinden. In de tweede helft gingen we 4-4-2 spelen met druk zetten, ik denk dat dat een hele hoop heeft veranderd. Ik hoop dat we hiervan leren en niet meer zo slap aan een wedstrijd beginnen.”

Bosz was halverwege niet blij met het spel van PSV. Til: ,,Het is denk ik niet de bedoeling dat ik hier ga zeggen wat hij zei.”

Programma eredivisie

Stand eredivisie

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**‘Dag burg’ zeggen Eemnessers al 18 jaar tegen Roland, de langstzittende burgemeester van Nederland**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 06:01 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1399 words

**Byline:** Piet van Dijk

**Body**

Roland van Benthem (55) van Eemnes is sinds kort de langstzittende burgemeester van Nederland. Hij zit al achttien jaar in Eemnes en hij mag er van de gemeenteraad nog eens zes jaar aan vastplakken. Een portret van een burgemeester die het liefst in casual kleding door het gemeentehuis loopt en in de zomer teruggaat naar zijn roots in Blokzijl om mee te zingen met Normaal.

Tijdens de Feestweek 2023 in september, die maar liefst tien dagen duurde, liep burgemeester Roland van Benthem (55) regelmatig goedgehumeurd rond. Hoe kan het ook anders in zo’n kleine gemeente met ruim 9500 inwoners waar hij al zo lang de eerste burger is.

Bijna iedereen groet hem met ‘ha Roland’ of ‘dag burg’. Voor hem is de feestweek hét bewijs van de grote saamhorigheid in het dorp. ,,Er is geen wanklank gevallen en de enige vorm van overlast was één jongen die zich misdroeg”, zegt Van Benthem trots. ,,Op zo’n dag is het dorp homogeen. Daar geniet ik van.”

‘We missen een echte dorpskroeg’

Juist in zo’n dorp wordt een dorpscafé node gemist. ,,We missen na de sluiting van café Staal in september 2019 een echte dorpskroeg in Eemnes. Dat thema kwam ook vaak terug tijdens de Feestweek. We kijken wat we kunnen doen als gemeente, maar je bent wel afhankelijk van een geschikte locatie en een levensvatbaar initiatief”, zegt Van Benthem.

Het dorpse zit hem in het bloed. ,,Ik ben opgegroeid in Blokzijl, waar mijn vader een boerderij had. Het is een dorpje in Overijssel met nu zo’n veertienhonderd inwoners. Ik ben zo’n kleine gemeenschap gewend, iedereen kent elkaar, mensen zien veel naar elkaar om. Hier in Eemnes bezoek ik iedereen die 90 jaar of ouder wordt en doordat ik dus elk jaar bij een aantal 90-plussers kom, bouw ik een band met hen op. Ook echtparen die vijftig of zestig jaar getrouwd zijn bezoek ik.”

Net pak én casual kleding

Doen kinderen van de vijf basisscholen in Eemnes verkeersexamen, zelfs dan is Van Benthem erbij. Ieder geslaagd kind krijgt van hem een toespraakje en mag dan even de burgemeestersketen omhangen. ,,Dat kan ik hier doen. Ik trek dan mijn nette pak aan, want dat wordt wel verwacht van een burgemeester. Heb ik een gewone werkdag op het gemeentehuis, dan kun je me vaak in casual kleding zien.”

Ik bezoek iedereen die 90 jaar of ouder wordt

De kleinschaligheid van het dorp brengt ook met zich mee dat maatschappelijke problemen overzichtelijk zijn. ,,Momenteel hebben we hier zeven casussen van mensen of gezinnen die hulp nodig hebben. Dat zijn er in Amersfoort misschien wel duizend. Hier kunnen we dat behappen. Hier kan ik het verschil maken. Als er een jongere ontspoort en niet weet wat hij aan moet, bel ik een ondernemer of hij misschien een plekje voor hem heeft.”

Van Benthem was 37 toen hij solliciteerde naar het burgemeestersambt van Eemnes. Toen was hij raadslid voor de VVD in Zeist, Statenlid in Utrecht en sinds vier jaar werkzaam bij het Kabinet van de Koningin. Daarvoor was hij jaren actief als registeraccountant. ,,Ik was een van de 43 kandidaten. Kansloos, dacht ik. Toen werd ik toch opgeroepen en voordat ik het wist zat ik er. Maar vanaf dag één heb ik het leuk gevonden. Het is geweldig om te merken dat de politiek en de samenleving het goed met mij kunnen vinden.”

‘Ik probeer het oliemannetje te zijn’

Een reden voor zijn benoeming zou kunnen zijn dat een burgemeester werd gezocht die de portefeuille financiën voor zijn rekening kon nemen. Met zijn ervaring en kennis als registeraccountant zou dat voor hem een makkelijke klus moeten zijn. ,,Dit is een unieke positie. Ik kan op deze manier ook iets voor de troepen uitlopen”, zegt hij. ,,Ik mag aan de knoppen meedraaien, al moet ik politiek natuurlijk neutraal blijven. Ik probeer dan het oliemannetje te zijn. Bij stekelige vergaderingen probeer ik met een kwinkslag de spanning er af te halen.”

Na achttien jaar stelt hij vast dat een goede burgemeester van Eemnes een mensenmens moet zijn. ,,Betrokken en zichtbaar. Een burgemeester in Eemnes is toegankelijk, aanspreekbaar en een echte burgervader. Hij weet wat er in zijn dorp speelt en welke zaken aandacht verdienen. Veel zaken worden door de bewoners zelf opgepakt en opgelost. Waar dat niet lukt, is de gemeente er en kan men ook terecht bij de burgemeester. De gemeente kijkt niet strak naar de regels, maar kijkt wat er mogelijk is.”

Het Utrechtse Eemnes is met de Noord-Hollandse gemeenten Laren en Blaricum in 2008 een unieke combinatie aangegaan, de BEL Combinatie, naar de eerste letters van de drie gemeenten. Alle drie hebben ze een eigen gemeenteraad, een eigen college van B en W en een eigen gemeentesecretaris. Maar samen er is één ambtelijke organisatie en één gemeentehuis. In Eemnes.

Ondanks de scepsis

,,Ik denk dat we dankzij deze unieke combinatie als zelfstandige kleine gemeente hebben kunnen blijven bestaan”, zegt Van Benthem. ,,We hebben het bijzondere voordeel van een toegankelijk bestuur met korte lijnen met daarachter een grote organisatie met ruim 200 medewerkers”, zegt Van Benthem. ,,En het werkt nog steeds, ondanks de scepsis die er destijds was. 70 tot 80 procent van de bevolking is op het Gooi gericht en doordat woningen daar onbetaalbaar zijn, hebben we overloop van ‘t Gooi, waardoor ons dorp ook iets groeit.”

Ik denk dat we dankzij deze unieke combinatie als zelfstandige kleine gemeente hebben kunnen blijven bestaan

Wat de burgemeester betreft is Eemnes niet af. ,,Ooit waren er plannen om het dorp helemaal tot aan de A1 uit te breiden, maar dat willen we hier niet. Wel willen we graag aan de zuidkant nog een nieuwe wijk bouwen, als de provincie dat goed vindt. Doordat wij goed bij kas zitten, hebben we als gemeente daar zelf gronden gekocht, zodat wij het in de hand hebben dat wij daar twee derde van de woningbouw betaalbaar kunnen uitvoeren.”

Huis van Eemnes

Trots is hij ook op een ander in de regio uniek concept in Eemnes: het Huis van Eemnes. ,,Heeft ruim veertien miljoen gekost”, zegt Van Benthem. ,,Het was even creatief boekhouden, maar dan heb je iets voor de komende veertig jaar.” Het in januari 2020 geopende gebouw herbergt de bibliotheek, een theatertje, een brasserie met een bar, de volksuniversiteit, twee sporthallen en zeven zaaltjes voor zakelijke verhuur en verenigingen.

,,Het is een startpunt van verbindingen tussen Eemnessers”, zegt de burgemeester. ,,Er zitten overdag ook mensen te werken, zoals zzp’ers, en wat ik zelf erg leuk vind: er zitten vaak jongeren huiswerk te maken. Daarmee is het een heel laagdrempelige ontmoetingsplek geworden voor jong en oud.”

Met een kwinkslag

In de politiek is het niet altijd koek en ei. ,,Negentig procent van de besluiten wordt in consensus genomen”, zegt de burgemeester. ,,Maar we hebben ook grote onenigheid gehad, bijvoorbeeld over het nieuwe dorpscentrum aan de Braadkamp. Zelfs over de slinger in de weg wordt lang gediscussieerd. Dat heb je in een kleine gemeenschap, het is minder makkelijk om iets te veranderen, mensen voelen zich erg betrokken.”

Qua muziek ben ik een kind van de jaren 80, dus Talking Heads, REM, U2

En wat doet de burgemeester in zijn vrije tijd? ,,Ik hou van stedenreizen en dan met een lokale gids op de fiets langs de bezienswaardigheden, musea, lekker uit eten en dan het nachtleven in. Lissabon is wel favoriete bestemming in Europa. En daarbuiten, mijn partner is Braziliaan, dus daar ga ik graag heen en zo vaak mogelijk. Brazilië als land is bijna net zo groot als heel Europa, dus afwisselend, en gastvrij, tropisch. Qua muziek ben ik een kind van de jaren 80, dus Talking Heads, REM, U2 en in de zomer uiteraard steevast de optredens van Normaal in de feesttent in Blokzijl: ‘deurdonderen’.”

Over zes jaar is hij 61. ,,Dan zou ik nóg zes jaar mogen. Zou ik dat willen? Ik kan ook nog mijn vak als registeraccountant, dat ik voortdurend moet bijhouden, weer actief oppakken. Nu mag ik nog zes jaar financiën doen. We hebben een redelijke buffer én we groeien wat. We kunnen prima zelfstandig blijven.”

Eigenlijk twee stadjes

Roland van Benthem mag zich burgemeester van twee stadjes noemen. Het huidige centrum van Eemnes kreeg in 1352 stadsrechten van bisschop Jan van Arkel van Utrecht. Het gebied rond de huidige Pieterskerk aan de Wakkerendijk kreeg in 1436 aparte stadsrechten als Eemnes-Binnendijks. Later werd dit Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten (het huidige centrum dus), totdat ze in 1811 werden samengevoegd tot Eemnes.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Interview: Henk, googel dat even!; Kringen**

De Telegraaf.nl

29 oktober 2023 zondag 9:17 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** WATUZEGT; FRONTPAGE

**Length:** 493 words

**Body**

Wat was het opmerkelijkste verhaal dit weekeinde? Was het dat bijzondere verkiezingsinterview met Caroline ’weet ik veel’ van der Plas in De T., waarmee zij haar politieke doodvonnis tekende? Of was het de niet geheel onverwachte bekentenis waarmee Mark Rutte uit de kast kwam? Ik ben er nog niet uit. Henk, googel dat even!

Het is bekend dat de BBB het verkiezingsprogramma niet laat doorrekenen door het CPB. Op zich is dat al een onverantwoordelijke keuze voor een partij die inzet op kabinetsdeelname; de kiezer zou immers van een koude boerenkermis thuis kunnen komen, maar het nattevingerwerk dat Caroline in het interview aan de dag legde, was wel bijzonder ontluisterend.

„Henk, googel even op de administratieve lasten, zorg, 22 miljard ofzo.”

Ofzo. En later „weet ik veel”, over welke landen zouden kunnen worden ’afgekocht’ om asielzoekers op te nemen die op de deur bij Ter Apel bonzen. „Misschien Duitsland…”

Tja, dan kun je de afgelopen jaren nog zo hard roepen dat BBB geen one issue-boerenpartij is, maar dan helpt zo’n interview niet dat beeld te bevestigen.

Mark Rutte liet zaterdag in het radioprogramma Spuigasten weten ’beschikbaar’ te zijn voor de positie van secretaris-generaal van de NAVO. Daarmee stoomt hij Nederland op de bekende Ruttiaanse wijze klaar voor het idee dat eerdere stellige beweringen geen garantie zijn voor zijn toekomst, die dus tóch op het internationale politieke toneel ligt. En niet in het onderwijs.

Ik verheug me nu al op het grote afscheidsinterview van de collega’s van onze parlementaire redactie met Rutte. Dat zal ongeveer zo gaan:

Overdag leraar, ’s avonds secretaris-generaal van de NAVO?

„Haha, dat zou gaaf zijn, maar waarschijnlijk een onmogelijke combinatie. Maar jongens, het is zo’n mooi vak! Als leraar draag je echt iets bij aan de samenleving.”

Waarom dan toch die draai? U heeft jarenlang beweerd het liefst voor de klas te staan; nu zegt u beschikbaar te zijn voor een topfunctie bij de NAVO?

„Aan dat eerste heb ik eerlijk gezegd geen actieve herinnering. Voor wat betreft die topfunctie: ik ben daar verkeerd begrepen. Ik bedoelde dat ik altijd beschikbaar voor een functie op een mavo. Met een M! Ik heb dat ook tegen Joe Biden en Donald Trump gezegd, toen ze mij polsten. Jongens, zei ik, het onderwijs is zo mooi! Maar ja, als het dan zo mijn kant oprolt, buiten mijn eigen ambities om, dan zou ik toch kunnen overwegen mijn talent in de waagschaal te stellen voor iets internationaals. Iets met een N.”

Het zal niet toevallig zijn dat u heeft beloofd dat Nederland in 2024, het jaar dat de positie van secretaris-generaal vrijkomt, eindelijk gaat voldoen aan de NAVO-norm om 2 procent aan defensie te besteden?

„Nou nou, die verbanden zie ik niet en zijn er ook niet, dat mag u van mij aannemen. Don’t jump toe konlusjions, dat houd ik mijn leerlingen ook altijd voor. Want het is een prachtig vak hoor jongens, leraar! Overigens: is het 2,0 procent, of toch iets meer?”

„Henk? Googel dat even?”

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Ondanks gelijkspel beleeft Blauw Wit’66-boegbeeld Bolink tegen Daarlerveen een ‘mooie dag’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 03:45 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 612 words

**Byline:** Niels Meijerink

**Body**

Een unicum is het niet, een zeldzaamheid wel. Tegen Daarlerveen (1-1) speelde Edwin Bolink zijn 250ste wedstrijd voor derdeklasser Blauw Wit’66. Aan de hand van vijf duels blikt de 29-jarige Holtenaar terug op de duels die hij speelde in het blauw en wit.

,,Het was een mooie dag, maar helaas hebben we niet gewonnen. Na de wedstrijd heeft de voorzitter nog een woordje gedaan en heb ik van de club en uit het team wat gekregen. Van de club kreeg ik een glazen bokaal met mijn naam en ‘250 wedstrijden’ erop en vanuit het team een ingelijst shirt met ‘250’ achterop. Jarno Dijkstra (teamgenoot, red.) is grafisch vormgeven bij FC Utrecht en hij heeft voor mij een afbeelding gemaakt die hij ook altijd voor FC Utrecht maakt. Ik denk dat die thuis een plekje krijgen in de werkkamer, want daar staat nog niks. Het was ook mooi dat er wat meer mensen keken bij de wedstrijd, ook mensen die er normaal gesproken niet zijn en speciaal hiervoor kwamen. Tijdens de wedstrijd merk je daar niet veel van, maar vooral na afloop was het leuk.”

De eerste wedstrijd

Ik heb het even nagevraagd bij de elftalleider en als het goed is, 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 meteen een mooie kennismaking met het seniorenvoetbal.

De mooiste wedstrijd

,,Ik denk de promotiewedstrijd in 2017. We verloren thuis met 1-2 van DSV ’61, maar promoveerden wel voor het eerst naar de tweede klasse omdat we uit met 0-2 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 dat 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 promoveerden. 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 hebben we wel een paar vervelende wedstrijden gehad. 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 groep werd anders doordat er een aantal spelers vertrokken. Het was ook logisch dat we dat niet aankonden. Iedereen deed knetterhard zijn best, maar er zat gewoon niet meer in. Tegen bepaalde ploegen zijn we er toen wel dik afgegaan. Dat was weleens 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 een nacompetitiewedstrijd tegen DZC ’68 uit Doetinchem en toen werd ik 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.”

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Dit keer een bijna ’Marieke Elsingaatje’ voor Hila Noorzai met programma Born winners; Tina bekijkt het!**

De Telegraaf.nl

29 oktober 2023 zondag 7:30 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



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

**Length:** 375 words

**Byline:** Tina Nijkamp

**Body**

Als je als zenderdirecteur een programma koopt, dan krijg je van de tv-producent vaak de belofte dat het ECHT een prachtprogramma wordt, helemaal FANTASTISCH. Toch valt dat in werkelijkheid soms flink tegen.

Van sommige programma’s weet je al, voordat het op tv verschijnt, dat het helemaal niks wordt. Heel vervelend, want je hebt er al geld voor betaald en in het schema gezet. Je weet dat het echt gaat floppen als je in de studio bij de opname denkt: ai, wat is dit kinderachtig in vergelijking met hoe het op papier stond, of oei, het leek zo leuk, maar het werkt totaal niet. Het bekendste en meest recente voorbeeld van een programma waarvan RTL-directeur Peter van der Vorst al op de studiovloer plaatsvervangende schaamte moet hebben gehad is natuurlijk Alles is muziek met Marieke Elsinga. De afloop is bekend; een gigantische flop en het werd eerder van zender gehaald.

Een ander programma dat RTL4 dit jaar voor uitzending zelfs helemaal de prullenbak in heeft gegooid, is Tulpen uit Antwerpen. Een zangprogramma met Nederlandse en Belgische artiesten gepresenteerd door Buddy Vedder. In België kreeg het zulke vernietigende recensies dat RTL4 het nog steeds op de plank heeft liggen. Schade: vele tonnen en een gat in het schema. Vervelend ook voor Buddy, maar voor Marieke was haar flop echt balen. Alles is muziek was haar eerste echt grote solo show op tv. Een zogenaamde doorbraakshow die dus niet lukt en ook nog voor imagoschade zorgt.

Born winners

En nu is er weer eentje, dit keer een bijna ’Marieke Elsingaatje’ voor Hila Noorzai. Haar eerste grote show Born winners zou 13 november starten, maar is vrijdag plotsklaps en last minute uit het schema van NPO1 gehaald. Volgens de NPO-woordvoerder: „We hebben een nieuwe keuze gemaakt en gaan voor een vertrouwde titel. De Born Winners uitzenddatum wordt nog bekend.” Ik denk dat wordt bedoeld: „We hebben nu geen vertrouwen in het programma, willen niet nog een flop en daarom kiezen we voor Ik vertrek. Dat scoort altijd.”

Voor Hila teleurstellend. Haar eerste grote show wordt uitgesteld tot nader order. Toch denk ik dat het voor haar eigenlijk een geluk bij een ongeluk is. Niet alleen wordt haar zo wellicht een grote flop op een prominent tijdstip bespaard, maar ook een imagodeuk.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Coronasceptici richten hun pijlen nu op de verkiezingen: ’Overtuigd dat er fraude wordt gepleegd’**

De Telegraaf.nl

29 oktober 2023 zondag 4:54 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; FRONTPAGE

**Length:** 790 words

**Byline:** Marlou Visser

**Dateline:** Driebergen

**Body**

Iedereen die dat wil, mag tijdens verkiezingen meehelpen en meekijken met het proces van stemmen en stemmen tellen. Een aantal organisaties die zijn ontstaan als protest tegen het coronabeleid wil die controlemogelijkheid nu samenbrengen. „Zoveel mensen gaan niet meer stemmen omdat ze ervan overtuigd zijn dat er fraude wordt gepleegd.”

Iets meer dan honderd belangstellenden - en één luidruchtig hondje - hebben zich in conferentiecentrum Antropia in Driebergen verzameld om straks in stembureaus mee te kijken bij het stemproces. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten is dit ook gebeurd, organisator Dennis Spaanstra hoopt dat zich dit keer meer vrijwilligers melden. Signalen dat er ook fraude wordt gepleegd heeft hij niet, geeft hij toe. „Maar voor het vertrouwen is het belangrijk dat we dat kunnen controleren.”

Zelf is de woordvoerder van Police for Freedom na 32 jaar ontslagen bij de politie. „Ik kwam op voor grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting en de integriteit van het eigen lichaam. Het was het me helemaal waard.”

Wantrouwen

Uit die hoek komen alle organisaties die zich aan het initiatief Controle Verkiezingen hebben verbonden: VoorWaarheid (voorheen VirusWaarheid), Ik, de burger en Samen voor Nederland. Nederlanders die de overheid niet meer vertrouwen en daarmee ook het stemproces niet. „Dat willen wij terugbrengen. Want het is heel belangrijk dat mensen wél gaan stemmen”, zeggen Marc de Jong uit Zutphen en Jacqueline (liever geen achternaam) die beiden mee gaan doen.

„Heel veel mensen die ik ken gaan niet meer stemmen omdat ze ervan overtuigd zijn dat er wordt gefraudeerd”, vertelt Jacqueline. „Je mag ook niets meer zeggen in dit land, dan word je uitgemaakt voor racist, fascist of antisemiet. En je mag geen vragen stellen over het klimaatbeleid of die corona-injecties die voor allemaal bijwerkingen zorgen. Dan word je weggezet als wappie.”

Kieswet

Het is niet de bedoeling dat de vrijwilligers het stemproces gaan verstoren, zegt Spaanstra. „Wij maken gebruik van de Kieswet, en daarin staat dat burgers het recht hebben om het stemproces te observeren. Je mag je ook als vrijwilliger opgeven om bijvoorbeeld te helpen tellen, dat juich ik van harte toe.”

Hij wil dat alle vrijwilligers een foto maken van het proces-verbaal, waarop de uitkomst van een telling bij een stembureau wordt geregistreerd, en die uploaden op een speciale site. „Dan kunnen we kijken of de uitslag wel klopt.”

Warm bad

Forum voor Demcratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen is uitgenodigd om te spreken en valt in een warm bad. Ook hij heeft geen bewijs dat er wordt gefraudeerd tijdens verkiezingen, maar juicht vrijwillige controle toe. „De mensen die niet stemmen, kunnen potentieel 34 zetels vertegenwoordigen. Dus het is heel belangrijk dat mensen die nu zijn afgehaakt, zoals de autonomen, toch gaan.”

Wantrouwen naar de overheid blijkt een belangrijk thema. Voor de eerste spreker kan beginnen, loopt Sjoerd Hania naar voren. „Wat wordt hier opgenomen? Is er politie? Misschien zijn er stille agenten aanwezig? Ik wil weten of ik volledige vrijheid van meningsuiting heb.’

Later legt hij uit dat dit komt omdat hij naar eigen zeggen al vier keer is gearresteerd. „Burgemeesters kunnen niet tegen mijn kritiek.” Dat hij de gemeenteraad van Veenendaal al een paar keer met de dood heeft bedreigd, zegt hij er niet bij.

’Misschien is kartel hier ook wel geïnfiltreerd’

Een andere vraagsteller oppert of de vrijwillige controleurs wel zijn gescreend, en wie die screeners dan weer controleert. Op het antwoord dat dat niet gebeurt, reageert hij teleurgesteld. „Misschien is het kartel hier ook wel geïnfiltreerd.”

René, „geen achternaam”, was in maart aanwezig bij de Statenverkiezingen. Of hij onregelmatigheden heeft geobserveerd? „Eentje, maar het is vrij banaal. Iemand had zowel de VVD als Forum aangekruisd. Volgens mij was duidelijk dat hij Forum bedoelde maar de stem is toch afgekeurd. Nou ja, als je én de VVD én Forum aankruist ben je ook niet helemaal goed wijs.”

’Tegenbeweging’

Hoogleraar politicologie aan de UvA Tom van der Meer stelt dat verreweg de meeste Nederlanders de verkiezingen betrouwbaar vinden, maar dat er een gerichte groep kiezers is die het daarmee oneens is. „Vooral tijdens de coronapandemie deed de overheid een groot beroep op vertrouwen. Dat gaf ook ruimte voor een tegenbeweging waar wantrouwende mensen elkaar vinden.”

Wat verkiezingen betreft wordt Nederland dankzij de inzet van vrijwilligers en de onafhankelijke Kiesraad juist geroemd om transparantie en betrouwbaarheid, zegt hij. „Ook door internationale waarnemers.” Sinds 1998 komen er ook internationale waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa naar Nederland om de verkiezingen te monitoren.

**Graphic**

Image, Forum voor Demcratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen is uitgenodigd om te spreken en valt in een warm bad., Rias Immink

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**De favoriete Zwolse plekken van Sam: 'Bij dit restaurant eet je voor een niet al te hoge prijs'**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 01:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 530 words

**Byline:** Rachel Vieth

**Body**

De beste tips, die komen van locals. Want wie in een stad woont en leeft kent vaak de allerbeste plekken. Deze week is het de beurt aan Sam Blom. Van een mooie plek om hard te lopen tot plaatsen met fijne herinneringen: dit zijn de Zwolse lievelingsplekken van Sam.

Over Sam

Sam Blom (22) is een geboren en getogen Zwollenaar. “Ik studeerde Journalistiek op het Windesheim in Zwolle en volg nu de master Educational Sciences aan de Universiteit Utrecht. Ik werk als freelancer op de sportredactie van De Stentor. In mijn vrije tijd voetbal ik en vind ik het leuk om tijd te besteden met familie en vrienden. Ik heb mijn hele leven in Assendorp gewoond, misschien wel de leukste wijk van Zwolle. Zwolle is voor mij de perfecte stad qua omvang. Je hebt er alles, het is gezellig en er is genoeg te doen, maar het is niet te groot en massaal.”

Heerlijk uit eten

Voor een lekker restaurant weet Sam wel waar hij moet zijn. “Bistro De Zoete Inval en UNO zijn restaurants met leuke concepten, waarbij je in verschillende rondes allemaal kleine hapjes kunt kiezen. Ook de Vier Jaargetijden vind ik een leuk en gezellig restaurant. En bij Bella Napoli kun je lekker Italiaans eten voor een niet al te hoge prijs.”

Een drankje doen

“In de zomer is het heel leuk om op het stadsstrand te zitten, een terras aan het water bij de MediaMarkt. Verder zijn het Refter en Las Rosas ook altijd top.”

Een ijsje van Salute

“Als je in de zomermaanden in Zwolle bent, is Salute een must. Ze hebben misschien wel het lekkerste ijs dat ik ooit heb gehad: echt Italiaanse kwaliteit. Veel smaken én ook niet onbelangrijk – grote bollen! De rij kan soms lang zijn, maar laat je daar niet door afschrikken, want het gaat best snel.”

Naar het park

“Het Wezenlandenpark is een superfijn park waar het bij mooi weer altijd druk is met sportende, spelende en chillende mensen. Er is een groot grasveld, een stenen voetbalveld en een bos waar je doorheen kunt wandelen. Ook is er een kinderboerderij en een houten speeltuin. Ik vind het bijvoorbeeld heel fijn om door het Wezenlandenpark hard te lopen.”

Ronddwalen tussen de boeken

“Ik ben niet een enorme shopper, maar voor één winkel maak ik een uitzondering: Van der Velde in de Broeren, voorheen Waanders in de Broeren. Een prachtige boekwinkel in een kerk. Ik besteed denk ik meer tijd aan het ronddwalen door de boekwinkel dan aan het daadwerkelijk lezen van boeken. Je kunt daar overigens in de brasserie ook lekker wat eten en drinken.”

Fijne herinneringen

“Ik heb een groot deel van mijn jeugd doorgebracht in het Azaleapark en het Wezenlandenpark. Ik zat op de voetbalclub bij SV Zwolle, de gezelligste club van Zwolle, en op de Jenapleinschool op het Assendorperplein. Daar vind je ook een mooi schoolplein met de iconische muziektent en het wijkcentrum De Enk, waar het regelmatig gezellig is.”

Dit móet je gezien hebben

“Het Wezenlandenpark, de Sassenpoort, de Peperbus en Museum de Fundatie met zijn grote ‘bel’ bovenop zijn denk ik de belangrijkste hotspots.”

Dit is een artikel van indebuurt Zwolle. 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 29, 2023

**End of Document**



**‘Wat een hork is boer Richard, dat zég je toch niet tijdens een date?!’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 08:20 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 518 words

**Byline:** Showredactie

**Body**

Waar de emoties en adrenaline vorige week over het erf van de verschillende boeren gierden, zijn de keuzemomenten in deze uitzending van Boer zoekt vrouw een tikkie voorspelbaar. Spannend werd het pas toen Jasmijn in Denemarken aan de bel trok. Zag ze het goed? Had Haico zijn keuze al gemaakt voor Ellen? Kon zij beter gewoon haar koffers pakken?

In het AD BZV Café, de podcast van deze site, bespreken tv-columnist Angela de Jong en presentator Manuel Venderbos met een vast panel de meest recente ontwikkelingen in de buitenland-editie van Boer zoekt Vrouw. Deze week met mediaverslaggever Dennis Jansen.

De kijker had nog twee keuzemomenten tegoed. Waar zowel Eugenie (bij boer Piet) als Marlies (bij boer Richard) vorige week in tranen was toen ze werden weggestuurd, was er nu minder drama. Boerin Claudia in het Franse Normandië liet Bob zijn spullen pakken, terwijl boer Haico Wendy enigszins teleurstelde. Zij begreep op haar beurt wel dat hij voor Ellen en Jasmijn koos. Ze had meer connectie en oogcontact gezien tussen hen. In Denemarken leek het er even op dat er een definitieve beslissing zou komen. Jasmijn voelde zich ietwat buitengesloten, zag Haico en Ellen naar elkaar toetrekken. ,,Voor mijn gevoel zie ik dat Ellen en Haico echt een klik hebben met elkaar. Qua praten, elkaar aankijken. Daarin word je genegeerd, misschien onbewust, maar zo voelt het voor mij”, zei Jasmijn tegen de camera.

Ze vatte de koe bij de horens en vroeg boer Haico hoe dat precies zat. Hadden zij inderdaad een klik? ,,Jij denkt dat ik Ellen leuker vind dan jou? Ik denk dat je dat fout ziet. Voor mij is er nog geen beslissing gevallen. Ik vind jou ook heel heel leuk. En dat meen ik serieus”, maakte Haico aan haar onzekerheid een einde. ,,Dat is wederzijds”, antwoordde Jasmijn.

,,Ik vond dat een ongemakkelijke scene”, stelt Angela de Jong, ,,maar wel goed dat Jasmijn het op de man af vroeg. Voor hetzelfde geld liep ze drie dagen met de pest in haar lijf. En had ze het ook nog eens bij het verkeerde eind. Nu weet ze in ieder geval dat hij haar leuk vindt. Het ongemak zat in het einde. Je verwachtte iets van een knuffel of zo. Nu was het dat Jasmijn zei ‘ik ga even buiten zitten’, vroeg Haico of ze nog wat wilde drinken en zei zij: ‘ik heb nog water’. Eerlijk gezegd denk ik wel dat Haico voor haar kiest.”

Boer Richard nam zijn dames mee naar de grote stad en deed daar iets waar het panel van achterover sloeg. ‘Wat een ontzettende hork is boer Richard, dat zég je toch niet tijdens een date?!’ Verder wordt in deze napraat-sessie het mysterie van de middelmatige stretcher bij boer Piet verder ontrafeld. Want wie slaapt er nu op dat veredelde zonnebedje? Er komen bekende Nederlandstalige hits voorbij én er wordt een ontboezeming gedaan door de mannelijke leden van het panel: als de kat van huis is, wordt er niet meteen aan stofzuigen gedacht...

Kortom: Luister naar het AD BZV Café, iedere zondag om 21:20u, direct na Boer Zoekt Vrouw, met vaste stamgast TV-columniste Angela de Jong. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos.

Lees al het nieuws over Boer zoekt vrouw in ons speciale dossier.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**AZ - NEC gestaakt, Bas Dost bij kennis van veld gedragen**

Trouw.nl

29 oktober 2023 zondag 06:07 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 204 words

**Byline:** ANP

**Body**

De wedstrijd tussen AZ en NEC is definitief gestaakt. Beide clubs besloten niet verder te spelen nadat spits Bas Dost van de bezoekers uit Nijmegen op het veld in elkaar was gezakt.

Ongeruste spelers van beide clubs schermden de 34-jarige Dost vervolgens met een groot doek af. Na een aantal spannende minuten werd duidelijk dat de aanvaller bij kennis was.

Dost werd onder groot applaus van supporters van beide clubs met een brancard van het veld gedragen. De spelers van AZ en NEC besloten niet meer verder te spelen. AZ keek in de 90e minuut tegen een achterstand van 1-2 aan.

‘Dost sprak ploeggenoten alweer toe’

De geëmotioneerde NEC-directeur Wilco van Schaik reageerde voor de camera bij ESPN: “Gelukkig zijn we in Nederland goed op zulke situaties ingesteld. Dat redt wel levens.” Van Schaik vertelde verder dat Dost, inmiddels zijn teamgenoten in de kleedkamer heeft toegesproken, terwijl hij rechtop zat.

Er ging een defibrillator het veld op, al is niet duidelijk of die ook moest worden gebruikt. “Niemand hier wist wat er gebeurde, totdat scheidsrechter Jeroen Manschot zei dat er een teken van leven was en Bas weer bij was. Ik denk dat Bas geluk heeft gehad dat het medisch team zo snel erbij was”, zei Van Schaik.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Matthew Perry wilde herinnerd worden als iemand die altijd wilde helpen**

De Telegraaf.nl

29 oktober 2023 zondag 5:15 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



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

**Length:** 204 words

**Body**

De zaterdag overleden Matthew Perry heeft vorig jaar rond de presentatie van zijn memoires in detail verteld hoe hij na zijn dood herinnerd zou willen worden. Dat deed hij in de podcast Q with Tom Power die met publiek werd opgenomen in Toronto.

„Ik zou graag herinnerd willen worden als iemand die goed leefde, liefhad en zoekende was”, vertelde Perry destijds. „En dat zijn belangrijkste ding was dat hij mensen wil helpen”, voegde hij eraan toe. „Dat is wat ik wil.”

In zijn boek Friends, lovers and the big terrible thing schreef Perry over zijn alcohol- en drugsverslaving en de mentale problemen die hij had. Met zijn boek hoopte hij dat hij andere mensen kon helpen.

In zijn memoires deelde de Friends-acteur onder meer dat hij vaak op het randje van de dood zweefde door zijn verslaving. „Ik denk dat mensen die het lezen verrast zullen zijn over hoe slecht het op momenten met me ging en dat ik zo vaak bijna dood was”, zei Perry vorig jaar tegen People. „Ik schreef dat als ik zou overlijden, het mensen zou shockeren, maar niet zou verbazen. Dat is een hele enge gedachte om mee te leven.”

In hetzelfde interview gaf Perry zichzelf credits voor het feit dat hij altijd voor mensen klaar stond en dat hij „nooit opgaf.”

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Humans of Amsterdam: ‘Ik had jarenlang moeite met alleen zijn’**

Het Parool.nl

29 oktober 2023 zondag 11:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 216 words

**Byline:** Debra Barraud

**Body**

In de wekelijkse rubriek @humansofamsterdam gaat fotograaf en schrijver Debra Barraud op zoek naar gezichten en verhalen van de straat in Amsterdam.

“Jarenlang had ik moeite met alleen zijn. Ik ben 44 en al mijn vrienden hebben hun familie en hun eigen leven. Je verliest je vrienden niet wanneer ze trouwen of kinderen krijgen, maar het verandert wel.

Zes jaar geleden raakte ik in een depressie. Je had het destijds nooit aan mij gemerkt: mijn dagelijkse routine ging gewoon door, maar wanneer ik thuiskwam voelde, ik me ongelukkig. De stilte in huis voelde aan als onrust. Wanneer ik uitging met vrienden, voelde ik me niet verbonden. Dat is zo gek, je kan omringd zijn met mensen en je nog steeds eenzaam voelen.

Inmiddels voel ik me wel beter. Ik kan mijn vinger er niet op leggen hoe ik van de depressie af ben gekomen, maar mijn mindset is veranderd. Ik denk dat ik vroeger levens van anderen romantiseerde. Door de jaren heen heb ik geleerd alles beter te relativeren. Ik zie nu ook in dat mensen met families en huwelijken problemen hebben. Wanneer ik daaraan herinnerd word, dan ben ik soms dankbaar dat ik alleen ben.

Geen leven is perfect, maar inmiddels voel ik me niet meer eenzaam. Wanneer ik nu ’s avonds thuiskom na een lange werkdag en het stil is in huis, voel ik me vredig en content.”

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Burgemeester Arjen Gerritsen vertrekt met weemoed: ‘Het gaat weer goed met Almelo, maar de stad heeft ook donkere kanten’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 06:01 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1297 words

**Byline:** Henk Bouwhuis

**Body**

Een afscheid met weemoed. En zelfs met enige tegenzin. Want burgemeester Arjen Gerritsen (53) is allesbehalve uitgerangeerd in Almelo. Toch begint hij over een paar dagen als commissaris van de Koning in Flevoland. Met voldoening, maar ook met kanttekeningen, blikt Gerritsen terug op zeven intensieve jaren. „Almelo is weer op krachten gekomen.”

Eerst hartverwarmend nieuws. Vlak voor zijn aanstaande vertrek krijgt burgemeester Arjen Gerritsen een bijzonder verzoek. Nabestaanden van Almeloërs die twee jaar geleden door geweld om het leven kwamen, willen graag een gedenkplek voor de slachtoffers. Of de burgemeester wil helpen? Gerritsen vertelt dat hij er een ‘dubbel gevoel’ bij heeft. „Het is natuurlijk vreselijk dat het nodig is in onze stad. Aan de andere kant is het ook mooi dat mensen daaraan denken.”

‘De stad ben je samen’

De zes moorden, die de stad binnen een jaar opschrikten, vormen een gitzwarte bladzijde in de zeven jaar dat Gerritsen burgemeester was van Almelo.

Hij noemt de namen van de zes slachtoffers. Ze blijven in zijn geheugen gegrift. Als het aan Gerritsen ligt, komt het monument er. „Want herdenken is heel belangrijk. Het kan mensen houvast geven.” Daarom werkte Gerritsen ook mee aan stille tochten. „De stad ben je samen. Niet alleen in tijden van grote blijdschap - als de club kampioen is - maar ook op momenten dat het somber is.”

Lege kasten

Gerritsen vindt dan ook dat de gemeente met nabestaanden in gesprek moet over een gedenkteken. Hij zal dat zelf niet doen, want over enkele dagen zit zijn werk in Almelo erop. „Het wordt een gekleurd verhaal”, zegt de scheidend burgemeester met een lach aan het begin van het interview. Hij schroomt niet de vinger op de zere plek te leggen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Zijn laatste dagen in het stadhuis breken aan. De kasten en lades in zijn werkkamer op de eerste verdieping zijn al leeg. Gerritsen is ‘hartstikke blij’ met zijn nieuwe baan, commissaris van de Koning in Flevoland. „Maar ik vertrek ook een beetje met tegenzin. Ik had nog veel kunnen doen hier. En laat veel achter. Eigenlijk is het helemaal niet leuk om weg te gaan.”

Weer vet op de botten

Wat is er veranderd in de zeven jaar dat VVD’er Gerritsen in Almelo aan het roer staat? Veel, geeft hij aan. „Almelo is op krachten gekomen, na hele moeilijke jaren. Met het faillissement met Waterrijk. Met de organisatie die niet mee veranderde met de stad. Dat is allemaal achter de rug. Almelo staat er nu goed voor. Ook financieel.”

Almeloërs zeggen nu: wij kunnen het. Dát is de grote winst van de afgelopen zeven jaar

Grauwsluier weg

En er waait een andere wind door de stad. Een grauwsluier is weggetrokken. Want er is veel meer geloof in eigen kunnen, ervaart Gerritsen. „Toen ik hier aantrad, heerste bij hoog en bij laag het gevoel van: dat kan bij ons niet. Het is niet wat en het wordt niet wat.” Dat sentiment is helemaal gekeerd, bespeurt de burgemeester. „De grootste winst is dat mensen nu zeggen; we kunnen het wél. XL Businesspark helemaal volbouwen, niet met alleen maar dozen, maar ook met productiebedrijven. We kúnnen de werkgelegenheid van 40.000 naar bijna 45.000 banen optrekken. Wij kúnnen mensen uit de bijstand helpen. Wij kúnnen ervoor zorgen dat jonge mensen zich aan de stad willen binden. Dat sommigen na hun studie, het zijn er helaas nog te weinig, inderdaad naar Almelo terugkomen.” Hij zegt het met trots.

Gelijke kansen

Maar niet alles is, zoals Gerritsen het zelf noemt, ‘in de gloria’. „De stad heeft ook donkere kanten.” Hij noemt armoedeproblemen, ouders die moeite hebben hun kinderen op te voeden, veiligheid in gezinnen, de vele uithuisplaatsingen. „Door die problemen komen mensen niet verder dan de overlevingsstand.” Bouwen aan een stad is veel meer dan stenen stapelen, benadrukt Gerritsen. „Gelijke kansen, daar moeten we aan blíjven werken.”

Tochtige huizen

Daarbij baart het hem ook zorgen dat een flinke groep inwoners niet in staat is het huis energiezuiniger te maken. „Ik ben bij mensen in de Nieuwstraat geweest waar het letterlijk dwars door huis waait. Bij mensen waar een laag inkomen is en de bank dus geen hypotheek kan verstrekken. En mensen die in de knoei komen met enorm hoge energielasten.”

Opvang regelen voor mensen die compleet in de war zijn is een hele harde dobber. Je moet stad en land afbellen

Crisissituaties

Verwarde personen zijn - evenals in andere plaatsen - een toenemend probleem in Almelo. „We maken het hier een paar keer per maand mee.” Opvang regelen in crisissituaties is dan een ‘hele harde dobber’, ervaart Gerritsen. „Als iemand met een verslaving verward gedrag vertoont, zegt de psychiatrie: bij ons ben je aan het verkeerde adres, je moet naar verslavingszorg. Verslavingszorg zegt op zijn beurt: dat gedrag houdt verband met een psychische stoornis en weigert ook opname.”

Van kastje naar de muur

Zo wordt de gemeente van het kastje naar de muur gestuurd. „Dan moet je letterlijk stad en land afbellen.” Ondertussen loopt de verwarde man of vrouw onbeschermd rond. „Dan zit je met iemand die compleet in de war is, of gewelddadig is, of zichzelf wat aandoet, of onder de ogen van kinderen gekke dingen doet.” Heel ernstig, vindt de burgemeester.

Systeem deugt niet

Gerritsen wijt het aan bureaucratische rompslomp, waarbij geld een rol belangrijke speelt. „Op het moment dat ik met een instelling in het land bel om iemand geplaatst te krijgen hoor ik: Weet u wel wat dat bed kost burgemeester?” Gerritsen wijst niet met een beschuldigende vinger, het systeem deugt niet, in zijn optiek. „Iedereen zit vast in protocollen en budgetten.” De burgemeester heeft wel een oplossing. Psychiatrie en verslavingszorg achter één deur. „Met een veel betere afstemming: dit is verslavingszorg en gaat die kant op, dat is psychiatrie en gaat de andere kant op.”

Ik ben burgemeester van de hele stad en mijd geen plek. Ik heb me nooit onveilig gevoeld

Eigen veiligheid

Over zijn eigen veiligheid als burgemeester wil Gerritsen weinig kwijt. Heeft hij zich ooit bedreigd gevoeld in Almelo? „Daar zeg ik niks over.” Over eventuele persoonsbewaking: „Daar kan ik geen mededeling over doen.” Niettemin voelde Gerritsen zich altijd vrij om te gaan en te staan waar hij wilde. „Ik heb altijd gezegd: ik ben burgemeester van de hele stad en ik mijd geen plek. Ik heb me in Almelo nooit onveilig gevoeld.”

Tekst gaat verder onder de foto

Wietplantages

Als crime-fighter heeft Gerritsen zich nadrukkelijk laten gelden. „Maar wij zijn geen boevenvangers. Dat doet de politie. Ik wil dat de stad leefbaar blijft. Dat mensen het gevoel hebben dat als je eerlijk bent, je uiteindelijk beter terechtkomt dan wanneer je niet eerlijk bent.” Ook daarom heeft de burgemeester ‘heel stevig doorgepakt’ bij het oprollen van wietplantages. „We besloten niet meer te waarschuwen. Dat leverde een hausse aan woningsluitingen op. Best wel even een shock. Het was een boeggolf, waar we doorheen moesten. Op een gegeven moment zie je dat mensen denken: Een hennepkwekerij in Almelo, dat kan ik beter niet doen. Dat is precies de bedoeling.”

Nergens spijt van

Op de vraag of hij ergens spijt van heeft in de afgelopen zeven jaar, zegt Gerritsen resoluut ‘nee’. „Ik ben tamelijk zelfverzekerd in mijn werk.” De geboren Enternaar is verknocht aan Almelo, vanaf zijn jeugd al, vertelt hij. Voorlopig blijft hij in Almelo wonen. „Ik ga eerst pendelen. We gaan de komende maanden goed om ons heen kijken waar we willen wonen in Flevoland.”

Op een muur in het stadhuis hangen portretten van zijn voorgangers. Arjen Gerritsen komt er binnenkort naast te hangen. Hoe Almeloërs hem zullen herinneren? „Oei. Ik denk als een strenge man. Maar als je eenmaal met hem praat, toch een aardige kerel. Tenminste, dat hoop ik.”

Arjen Gerritsen was veel te zien in de stad in zijn periode als burgemeester. Een foto-overzicht.

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**WK-sensatie Joanne van Lieshout staat plots in de spotlights: ‘De media, da’s niet mijn favoriete onderdeel’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 09:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 606 words

**Byline:** Max van der Put

**Body**

Als de nationale judo-equipe voor het EK aan de pers wordt voorgesteld, zijn de meeste interview-aanvragen niet voor bekende namen als Roy Meijer, Noël van ’t End of Guusje Steenhuis, maar het is Joanne van Lieshout uit Lierop die het meest gewild is.

Zelf denkt ze wel te weten waarom. ,,Ik pakte een bronzen WK-medaille terwijl bijna niemand echt wist wie ik was. Ik had weleens een interview aan het Eindhovens Dagblad gegeven, maar verder niet. Dus ze zijn benieuwd, denk ik.” Overigens zit Van Lieshout niet op al die aandacht te wachten. ,,De media, dat is niet mijn favoriete onderdeel... Ik sta niet zo graag in de belangstelling. Ik ben liever lekker aan het judoën. Maar het hoort erbij.”

Zelf was ze - met al twee wereldtitels bij de junioren - niet zo heel verrast over haar goede resultaat op het WK. ,,Natuurlijk weet je dat alles moet kloppen. Ik wist dat ik veel tegenstanders wel aankon, maar nog niet of het me op één dag zou lukken om er een aantal te verslaan.” Dat bleek het geval. Ze haalde zelfs bijna de eindstrijd. ,,Heb je de halve finale gezien? Het scheelde echt niks. Dus ik denk weleens: wat, als... Maar uiteindelijk kon ik toch afsluiten met een overwinning en ging ik naar huis met brons. Nu ben ik daar toch wel superblij mee, hoor.”

Ze moet het bij het EK nog maar voor elkaar zien te krijgen, een medaille pakken. Haar eerste EK werd bepaald geen succes. ,,Eerste ronde eruit”, weet ze nog goed. ,,Maar daar heb ik veel van geleerd. Bijvoorbeeld dat de balans goed moet zijn van tactisch én vrij judoën. Dat lukte daar nog niet goed, maar op het WK wel.”

Tekst loopt door onder de foto.

Van Lieshout eist van zichzelf geen medaille in Montpellier nu. ,,Ik heb alles gedaan om daar goed te zijn en wil mijn beste judo laten zien. Die balans vinden. Als dat lukt en ik kom niet op het podium, dan is dat maar zo. Dan kan ik mezelf in ieder geval niks verwijten.”

Dagen-aftelbord

Hoe het ook afloopt bij het EK, Van Lieshout is dé beoogde kandidaat om Nederland te gaan vertegenwoordigen in haar gewichtsklasse (-63 kg) bij de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar. ,,Maar er zijn nog 283 dagen tot dat toernooi begint, hè”, houdt ze een slag om de arm, verwijzend naar het grote ‘dagen-aftelbord’ bij de ingang van trainingscentrum Papendal waar ze vrijwel dagelijks traint.

Ze woonde ‘in het begin’ ook op Papendal, maar inmiddels al een tijdje in het nabijgelegen Doorwerth. ,,Daar heb ik echt m’n eigen plekje, dat bevalt me goed.” Als het schema het toelaat, reist ze in het weekend nog altijd af naar haar ouderlijk huis in Lierop. ,,Om mijn ouders en andere familieleden te zien. En te wandelen met de honden. Vrienden? Die heb ik daar niet veel meer. De meeste vrienden heb ik in de judo-selectie. Lieke, Marit, Hilde, Maud.. Die zie ik vrijwel dagelijks en we maken elkaars hoogte- en dieptepunten mee. Je groeit samen op.”

Maar alleen maar in de judo-bubbel blijven, vindt Van Lieshout ook niet goed. ,,Daarom doe ik ook een studie, Sportkunde. Die hoop ik in februari af te ronden. Daarna wil ik nog wel verder studeren. Maar wat, dat weet ik nog niet. Ook nog niet wat ik ooit zou willen doen na het judo. Want dat staat voorlopig nog wel op nummer 1 bij mij.”

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

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

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**IJszwemmen in Wolderwijd is vooral kwestie van jezelf overwinnen: ‘Steeds makkelijker om erin te gaan’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 05:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 639 words

**Byline:** Chris Ververs

**Body**

Elke eerste zondag van de wintertijd is het Nationale IJszwemdag, de start van het seizoen winterzwemmen. Overal in het land duiken ijskonijnen het water in. Zo ook in het Wolderwijd. Gezond of gekkenwerk? ,,Het voelt heerlijk!’’

Badmutsen op en winterjassen aan. Zondagmorgen verzamelt een groepje van vijftien mensen zich op Strand Horst. Niets wijst erop dat ze op het punt staan uit de kleren te gaan. Toch gebeurt dat. Tien minuten later stappen deze bikkels het water in. Onder begeleiding van wereldkampioene ijszwemmen Iris van Aurich, dat dan weer wel.

Waar de een bij wintertijd denkt aan warme chocolademelk en een knapperend haardvuur, is het voor winterzwemmeers hét moment om de badkleding uit de kast te halen. Liefhebbers van een frisse duik zweren erbij. ,,Het voelt zo goed, je hele lijf tintelt nu uren na’’, zegt Gert Bosch. De 50-jarige Ermeloër doet voor het eerst mee.

Wim Hof methode

Helemaal onbekend met de sport is hij niet. Hij is aanhanger van de Wim Hof methode, ontwikkeld door Iceman Wim Hof die de krachten van koude training, ademhaling en mindset combineert. ,,Ik denk dat het heel gezond is’’, zegt Bosch. ,,Maar dit is nieuw. Ik heb vanmorgen eerst de ademhaling gedaan. Dat is drie keer 30 seconden ademhalen en dan steeds tussendoor adem inhouden. Dan zit je bloedbaan vol met luchtbelletjes en dan ben je rustiger en ga je niet hyper het water in.’’

Voor Van Aurich draait het vooral om het plezier van het samen zwemmen in open water, vertelt ze. Het magische gevoel van zwemmen in de natuur. ,,Ik geniet er zo enorm van. Het licht op het water. Of een waas mist. Dan vliegt er een meeuw mee, schiet er een vis onder je door of kom je oog in oog met een koppel zwanen. Magisch.’’

Disciplines

Het overwinnen van jezelf, dat is waar het voor de meeste winter- en ijszwemmers om draait. Het verschil tussen de twee disciplines? IJszwemmen is onderdeel van de wedstrijdsport, gebeurt in water onder de vijf graden en zonder wetsuit. Winterzwemmers trekken doorgaans ook geen beschermende kleding aan, maar zwemmen ook deze zondag, als het water 11 graden is.

Of zwemmen in koud water, een ijsbad of elke morgen een koude douche gezond is, daar lopen de meningen over uiteen. Dat je immuunsysteem er beter van wordt, is door de wetenschap niet bewezen, stelde Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam eerder in gesprek met de Stentor.

Stralend

Van Aurich is duidelijk. ,,Ik heb er geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.’’ Daarmee wil ze weg blijven van de discussie. Ze benadrukt dat het voor haar heel fijn voelt. En daar gaat het om, stelt de wereldkampioen die op het WK ijszwemmen in Frankrijk twee keer goud en een keer brons pakte.

,,Ik ben stralend als ik het water uitkom. Er wordt onderzoek naar gedaan, maar wat ik merk is dat bijna iedereen er met een blij gezicht uitkomt. Dat komt ook omdat je zelf overwint. Want ook ik denk nog: waarom doe ik dit nou?’’

Het was de 3de Nationale IJszwemdag georganiseerd door de International Ice Swimming Association (IISA) in Nederland. Een sport die zeker sinds corona, met al die gesloten zwembaden, in opkomst is. ,,Vorig jaar deden er landelijk ruim 400 mensen mee en dit jaar zullen het er rond de 500 zijn’’, weert Christa Hesterman van deze Nederlandse ijszwembond.

De duik in het Wolderwijd is bij de deelnemers - sommige met een hoedje op vanwege World Swim Hat Day - in elk geval goed bevallen. Zo staat Mara de Visser (34) uit Putten met omgeslagen handdoek zichtbaar na te genieten. Twee jaar geleden begon ze met ijszwemmen en doet het sindsdien een keer per week. ,,Het was de eerste paar keer wel mentale drempel. Maar het is gewoon heerlijk. Het is iedere keer een overwinning. Je denkt dat het went, maar dat is niet zo. Tóch weet je dat het kan. Dus wordt het makkelijker om erin te gaan.’’

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Een feest voor iedereen: Nacht van de Nacht uitbundig gevierd in donker Middelburg**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 06:01 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 642 words

**Byline:** Ferdinand Koppejan

**Body**

Weer of geen weer, de Nacht van de Nacht is zaterdagavond massaal gevierd in Middelburg. Terwijl de straatverlichting in het centrum uit stond, zorgden met lampjes versierde kinderen en volwassenen voor veel gezelligheid. Muziek, vuurkorven, straattheater en de meest uiteenlopende activiteiten maakten het feest compleet.

Wie zaterdagavond door Middelburg liep, kon overal wel iets bijzonders zien. Bij eetcafé Gasterij 51 dineren mensen bij kaarslicht. Een eindje verderop is het personeel van café Die Lange uitgedost met met lampjes. Op de Markt geven verlichte muzikanten een concert. Naast de Nieuwe Kerk zingt een zangeres: ,,Mag het licht uit als ik de nacht in mijn armen sluit.” Vlakbij het Abdijplein speelt balletschool Isabelle Zwaan uit Vlissingen een deel van de dansvoorstelling Mary Poppins. Jasmijn Reijnhoudt (11) uit Westkapelle is één van de danseressen: ,,Het is heel leuk, maar ook wel spannend. Want je kan geen stap verkeerd zetten.”

Aan de vele paraplu's is te zien dat de meeste mensen voorbereid zijn op regen. Lennon (10) en Elin (7) Confurius uit Nieuw en Sint Joosland hebben zelfs allerlei gekleurde lampjes aan hun kinderparaplu's bevestigd. Lennon is voor het eerst bij de Nacht van de Nacht en verheugt zich op wat komen gaat: ,,Er zijn veel leuke dingen te doen. We gaan straks nog naar een chocoladerestaurant en we gaan marshmallows eten.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Als het festival losbarst, heeft organisator Henk Daalhuizen er al uren werk opzitten. ,,Voor mij is de Nacht van de Nacht vanmiddag al begonnen. Toen waren we al druk met het ontvangen van artiesten en hebben we de laatste puntjes op de i gezet. Om 17.00 hebben we de dranghekken geplaatst en om 18.00 was het veiligheidsoverleg met de gemeente, de politie, de beveiliging en de EHBO.”

Tot aan 19.00 uur denk ik nog dat alles mis kan gaan. Maar als je daarna ziet dat de stukjes in elkaar passen, dan ben je trots op dit festival

Roodgloeiend

Vanaf 18.30 uur is de centrale post in het Ondernemerslokaal op het Zusterplein bemenst. De telefoon staat er roodgloeiend, zegt Daalhuizen: ,,Een groep jongeren zorgt met vuurwerk voor overlast, er moest een auto worden weggesleept en de verlichting van de Lange Jan brandt nog. Die had eigenlijk ook uit moeten zijn.” Echt genieten kan hij pas als het feest is begonnen. ,,Tot aan 19.00 uur denk ik nog dat alles mis kan gaan. Maar als je ziet dat alle stukjes in elkaar passen, ben je trots op dit festival waar rond de twintigduizend mensen op afkomen.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Verlichte kwallen

Ook op het Abdijplein is van alles te doen en te zien. Zo loopt er een groep vrouwen rond die zijn verkleed als verlichte kwallen. ,,Wij zijn de groep Jellyfish”, vertelt één van hen. ,,Dit is ontstaan nadat mijn dochter op school een spreekbeurt over kwallen hield. Dit optreden past heel goed bij de Nacht van de Nacht. We zijn hier in Zeeland verbonden met het water en de zee.”

Mooi dat je tijdens de Nacht van de Nacht de stad eens van een andere kant, zonder straatverlichting, kunt zien

In de loop van de avond gaat het steeds harder regenen. Toch staan Nadia de Kraker en Niels Lagerweij onder een paraplu te genieten: ,,We kijken naar verlichte steltlopers die de skeletten van dinosaurussen uitbeelden. Heel indrukwekkend.” Ook Chris Vroonland geniet met zijn vrouw en kinderen van de bewegende en verlichte standbeelden: ,,Dit is echt wel het leukste onderdeel voor kinderen. Zelf vind ik het mooi dat je de stad ook eens van een andere kant, zonder straatverlichting, kunt zien.”

Lichtvervuiling

En daar is de Nacht van de Nacht ook voor bedoeld, zegt organisator Henk Daalhuizen: ,,We zetten de straatverlichting uit om te laten zien wat al dat licht met de mens en het milieu doet. Dit festival is ontstaan vanuit de strijd tegen lichtvervuiling, maar het is vooral ook ludiek gebeuren.”

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Activia houdt met spits van het derde op doel lang hoop op punt: ‘Aspirine en ibuprofen erin, en ik had me goed ingetapet’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 07:34 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 663 words

**Byline:** Jan Willem Spaans

**Body**

In een felle wedstrijd heeft VV Diepenveen zondag zijn koppositie verdedigd op het veld van Activia (1-3). De ploeg uit Twello had een noodgreep uitgehaald om aan een keeper te komen, maar was even goed nog dicht in de buurt van een puntje.

We zien het Paul Verhoeven – ’s lands grootste regisseur is inmiddels 85 – niet zo snel meer doen. Maar áls hij als laatste kunstje nog een film wil maken over het amateurvoetbal, met voorsprong het belangrijkste culturele fenomeen in dit land, dan was zijn absentie aan de Vermeersweg in Twello een gemiste kans. Romantischer wordt het niet.

Een vriendelijke veteraan heet een paar honderd toeschouwers welkom. Elf jongens in het rood-wit en elf in het geel-zwart strijden anderhalf uur tegen elkaar, maar vooral tegen de regen en de wind, om daarna samen te schuilen in een kantine waar de kijkers van deze denkbeeldige film de frituurwalm moeiteloos kunnen ruiken.

Rechtlijnig over kromme strepen

Het filmdecor is compleet. Bestuursleden in clubkledij die geanimeerd informeren naar de stand van zaken bij elkaars verenigingen, een scheidsrechter die de boel goed in het gareel houdt ondanks een niet veel lagere leeftijd dan Verhoeven. Rechtlijnig dartelt hij over de kromme strepen, getrokken door één van de vele vrijwilligers die het voetbal hier mogelijk maken.

Het is fanatiek maar nooit gemeen, de elementen maken dat er voor alle aanwezigheden een stukje klein leed bij is. Sport op zijn mooist is het. Ook als je geen film kan maken, is een bezoek aan Activia tegen Diepenveen een aanrader. Gegarandeerd kom je terug met hersteld geloof in de mensheid, en alleen de meest onverbeterlijke optimisten kunnen in deze barre tijden nog hun televisie aanzetten zonder dat daar een deuk in belandt.

Was Verhoeven hier maar geweest. Het script wordt voltooid met een Held van de Dag, te weten Activia-keeper Bryan Klinkien, die zijn titel dankt aan het feit dat hij überhaupt onder de lat staat. Eigenlijk is Klinkien momenteel namelijk actief in het derde van Activia, als… spits, ware het niet dat een lelijke ontsteking aan de achillespees hem parten speelt.

Toch werd hij opgetrommeld, en na afloop verklaart Klinkien waarom hij moest opdraven. ,,Ja, de eerste doelman heeft een paar weken geleden rood gekregen en heeft een schorsing van twee wedstrijden gehad. En een reservedoelman hebben we niet. Toen heeft de trainer mij gebeld”, legt hij uit na de met 1-3 verloren wedstrijd. Activia bood goed partij, kwam nog in de buurt van een puntje, maar moest uiteindelijk toch buigen voor het team van Patrick Kieftenbelt.

Of ze de keeper van het derde dan niet hadden kunnen bellen? Nou ja, die is denk ik ook blij dat hij niet hoeft

Tape, aspirine en ibuprofen

Of hij getwijfeld heeft toen coach Mustafa Aygun een beroep op hem deed, nadat hij eigenlijk gestopt was? ,,Nee, ik ben een man van de club. En ik vind het wel leuk ook. Ik speel sinds dit seizoen in het derde. Ik heb altijd gekeept, maar nu ben ik spits. Of ze de keeper van het derde dan niet hadden kunnen bellen? Nou ja, die is denk ik ook blij dat hij niet hoeft”, lacht de sluitpost, die kritisch is op een optreden dat er absoluut mee door kon.

,,Ja, bij hun eerste goal maakte ik een pasje, dat had ik niet moeten doen.” Het was de gemiddelde toeschouwer absoluut niet opgevallen, ware het niet dat hij er zelf over begint. Achter de pijn verschuilt hij zich ook niet. ,,Nee hoor, ik heb amper wat gevoeld. Aspirine en ibuprofen erin, en ik had me bovendien goed ingetapet.”

Of de gebruikelijke sluitpost voor zijn plek moet vrezen? Klinkien moet lachen. ,,Nee hoor, voor mij is het nu herstellen en dan ga ik weer lekker in het derde voetballen, als hij tenminste niet nog een keer een rode kaart pakt. Als hij normaal blijft doen, is er niets aan de hand”, besluit de held van een filmrijpe middag die helaas nooit het witte doek zal halen.

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Halilovic blijft worstelen bij Fortuna: ’Penalty een beslissend moment’**

De Telegraaf.nl

29 oktober 2023 zondag 6:45 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** TELESPORT; VOETBAL; TELESPORT

**Length:** 631 words

**Byline:** Jeroen Kapteijns

**Dateline:** SITTARD

**Body**

De doelpunten zijn duur dit seizoen bij Fortuna Sittard en FC Utrecht en daarom was het 0-0 gelijkspel geen verrassende uitslag. Daarin staan deze clubs niet alleen, want in het rechterrijtje hebben twee clubs (Vitesse en RKC Waalwijk) pas zeven keer gescoord en vier clubs (ook Almere City en Volendam) pas acht keer. „Onze organisatie staat goed, maar we hebben moeite met ons rendement. Dat geldt voor meer clubs. De top-4 kan goed door een defensie heen spelen en veel kansen creëren, maar veel andere clubs niet en dan krijg je dit soort uitslagen”, aldus Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs.

Ook bij FC Utrecht wil de bal er maar niet in. Voor de zevende keer in tien duels dit seizoen wist FC Utrecht niet te scoren. „Het is jammer dat we voetballend nog niet een wedstrijd kunnen beslissen”, constateerde trainer Ron Jans. „Ik denk dat dat in de eerste helft bij Zakaria Labyad het meest duidelijk was. Zakaria is echt een hartstikke goede voetballer, op de training doet hij het hartstikke goed, het is een fijne jongen om mee te werken, maar het ging allemaal net mis. Vlak voor rust kreeg hij dan nog een goede kopkans, die van de lijn werd gehaald. Zijn spel was wel een beetje exemplarisch voor de ploeg. In bepaalde fases van de wedstrijd was het zo dat beide ploegen de bal maar een beetje heen en weer schoten. Zo willen we eigenlijk niet voetballen. Ik vind dat we ook in het druk zetten echt moeten verbeteren.”

Penalty Halilovic

Jans had gemengde gevoelens over het vervolg op de 4-3 zege op Ajax, die zoveel los had gemaakt bij FC Utrecht. „Het resultaat klopt wel redelijk bij de wedstrijd. Fortuna heeft er met het publiek erachter een echte strijd van gemaakt. Wij hebben voetballend wel af en toe wat gecreëerd, maar dat zijn echt momenten geweest. We hebben veel laten liggen, in de eindpass, in de opbouw en ook in de afronding. Maar het is wel positief dat we voor het eerst dit seizoen de nul hebben gehouden, met dank aan Vasilis Barkas, die de penalty pakte. Het is ook positief dat we nu twee keer achter elkaar niet hebben verloren, alleen het gevoel over de uitvoering is toch meer ontevredenheid dan tevredenheid, terwijl ik met het resultaat wel kan leven.”

Die hoofdrolspeler stond na de wedstrijd in de interviewruimte in het Fortuna-stadion het cruciale moment van de wedstrijd te bespreken met Alen Halilovic. „Ik heb hem gezegd, dat het een goede redding was. Maar ik schoot hem ook niet goed genoeg in”, aldus de Kroaat, die worstelt met zijn rendement bij Fortuna met slechts één goal en één assist in tien duels. „Ik ben niet tevreden over mijn wedstrijd. Ik had meer moeten brengen. Ook in het spel. Maar die penalty is een heel beslissend moment, want daardoor gaven we hen kracht.”

Buijs vindt dat de veel gelauwerde middenvelder meer rendement moet leveren. „Bij sommige spelers benoemen we heel snel wat ze fout doen en andere spelers hemelen we heel snel op. Maar de feiten zijn er ook. Tien duels gespeeld, één goal, één assist, dat is te weinig voor dit niveau. Dat moet hoger en zeker als je als speler ambieert dat je een stap wil maken.”

Gek seizoen

FC Utrecht-doelman Barkas kende voor het eerst dit seizoen het genoegen van een clean sheet. „We hebben als team goed verdedigd en ik ben blij dat ik het team heb kunnen helpen met het stoppen van de penalty, maar ik ben niet tevreden over het resultaat. We hadden de drie punten heel hard nodig. Maar ik zie wel vooruitgang. Ik vind dat we als een elftal gestreden hebben en zie ook in het spel goede dingen. Het is een gek seizoen, maar ik ben positief over onze kansen om te gaan stijgen. Ik denk dat we nog steeds voor de play-offs kunnen gaan. De achterstand is niet heel groot, maar we moeten het stap voor stap doen.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie

**Graphic**

Image, Alen Halilovic (midden) baalt na zijn gemiste strafschop., ANP/HH

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Bij Diepe Hel Holterbergloop kleuren de thuisfavorieten de race en verrassen ‘de oudjes’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 08:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 662 words

**Byline:** Marek Veurtjes

**Body**

Zowel op de tien kilometer als bij de halve marathon van de Diepe Hel Holterbergloop bij de mannen waren het de thuisfavorieten die de wedstrijd kleurden. Onder meer de Rijssense Leon Sanderman (42) won de halve marathon, waar Enschedeër Niels te Pas voor de tweede maal op rij de beste was op de tien kilometer.

,,En dan win je hier als oudje”, sprak Sanderman ietwat spottend. Op zijn 42e en met zijn korte beentjes was dat dus een allesbehalve eenvoudige opgave. Hij won ruim, met vijftien seconden voorsprong op Tukker Eprhem Kuiper. Een uur en elf minuten deed de top-vier over iets meer dan 21 kilometer, met de Holterberg als scherprechter. ,,Bergop ben ik goed, dat weet ik. Maar in de afdaling moest ik toch een tandje bijzetten omdat de achtervolgers dan bij kwamen. Aan het eind heb ik de grote plaat erop gegooid en sloeg ik een gaatje. Het geheim? Ik doe qua training helemaal niets bijzonders, ik maak ook niet veel kilometers. Ik hoef niet te lopen van de dokter, hè.”

Dat Sanderman nog wel even door kan bewees Mark Saathof (8e), de 49-jarige (!) Nijverdaller kon zelfs het tempo van de winnaar volgen in het begin van de wedstrijd. ,,Ik dacht we hebben wind tegen in het begin, dan moet het wel lukken. Ik was wel aan het afzien hoor, terwijl de rest vrij makkelijk liep. Aan het eind ging de energie er wel wat uit.”

Dat hij ruim vijf minuten na Sanderman over de finish kwam zorgde zelfs nog voor een klein beetje ontevredenheid bij Saathof. Hij noteerde 1 uur en 16 minuten. ,,Ik had liever iets sneller gelopen. Het geheim? Ik train altijd. Ik loop denk ik een kilometer of zeventig per week.”

Op het gemakje

Zes jaar geleden werd hij nog vijfde bij het NK marathon, maar Holtenaar Marco Muller (31) besloot het rustig aan te doen. Het niveau van toen heeft Muller allang niet meer. Maar dat ‘op het gemakkie’ lopen bleek nog niet zo eenvoudig. ,,In het begin van de race voelde ik al overal steken. Ik dacht ‘nee hè, dat moeten we niet hebben’.”

Zo lang je nog thuis woont kun je aan sport doen. Daarna wordt het moeilijk

Het was voor hem dus harken geblazen. De tijd van 1 uur en 32 minuten viel hem nog niet eens tegen. Omdat hij toch nog hoop had om wat sneller te lopen, startte hij vrij hard, maar dat moest hij bekopen. ,,Ik dacht al vrij snel ‘dit moet ik niet doen’. Ik heb zelfs nog een stukje stapvoets gelopen onderweg. Mijn trainer zei ooit ‘zo lang je nog thuis woont kun je aan sport doen. Daarna wordt het moeilijk’.”

Dat bleek in het geval van Muller een waarheid als een koe. Covid en zijn verhuizing naar Deventer maakten het er qua lopen niet beter op. Aanvankelijk stond hij niet eens op de startlijst. ,,Maar ja ik ben dan toch wel weer vrij makkelijk over te halen, toen een vriend mij vroeg. Dus ik dacht dan doen we het maar als een duurloop. Ik ben nog even lid geweest van atletiekvereniging Daventria, maar ik loop liever wanneer ik zelf wil. Rek zit er nog wel in, want ik ben nog jong.”

Teveel prikkels

Met een derde plek bij de tien kilometer complementeerde Nijverdaller Nick Zwienenberg het podium voor het runningteam Overijssel. Dat zijn Twentse teamgenoten Niels te Pas (winnaar) en William van Eeken (tweede) ook op het podium stonden was mooi, maar voor hem niet het belangrijkste.

Hartritmestoornissen leken enige tijd een eind te maken aan het lopen van wedstrijden. ,,Ik dacht op een gegeven moment misschien loop ik er nooit meer een. Tijdens trainingen op de baan, waarbij je de grens van je hartslag opzoekt, kreeg mijn hart teveel prikkels. Daardoor wist het niet meer wat het moest doen. Je krijgt die prikkels zodat je hart weet of het sneller of langzamer moet gaan kloppen. Die prikkels zijn door een ingreep nu gecontroleerd.”

,,Na de behandeling zeiden ze ook dat alles nu echt in orde was. Ik heb geen twijfels meer of er weer zoiets zal gebeuren of dat lopen wel verantwoord is. Met 33:49 minuten zit ik alweer aardig op mijn niveau. Als je dan al die bekenden langs de kant ziet denk je ‘hier doe je het voor’.”

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**PSV-fan Max Verstappen maakt ‘topdag’ compleet in Mexico: ‘Wat een geweldige middag’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 11:02 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 291 words

**Byline:** Sportredactie

**Body**

Max Verstappen had voorafgaand aan de race al goede zin omdat zijn favoriete club PSV de kraker met Ajax had gewonnen, en na het (eenvoudig) binnenhalen van de zege in de Grand Prix van Mexico kon zijn zondag helemaal niet meer stuk. Hij brak zijn eigen record met zijn zestiende overwinning. ,,Wat ik nog meer wil? Zeventien zeges, achttien zeges.”

,,Wat een topdag", zei Verstappen nadat hij zijn zestiende overwinning van het seizoen had geboekt bij de microfoon van van Viaplay. ,,Maar dit maakt het nog weer wat mooier. Jammer man", richtte hij zich tot Ajax-supporter Giedo van der Garde. ,,Die is denk ik zuur.”

Dan over de race. Verstappen greep al in de eerste bocht de leiding en daarna was het eigenlijk gebeurd. ,,Als de start goed is, ga je er natuurlijk voor. De auto ging weer super en de samenwerking met het team verliep weer goed. Ook de strategie die we wilden proberen was top, al kon ik die niet helemaal afmaken door de safety car en rode vlag", doelde Verstappen op de situatie die volgde na een harde crash van Haas-coureur Kevin Magnussen.

Even daarvoor had Verstappen het feestje al gevierd met de Mexicaanse fans, die het ondanks de crash van hun grote favoriet Sergio Pérez konden opbrengen om de wereldkampioen luid toe te juichen. ,,Wat een geweldige middag weer. Gelukkig is het publiek gebleven, hun support was waanzinnig.” De Nederlander scherpte zijn eigen record aan met alweer zijn zestiende overwinning van 2023. ,,We maken een ongelofelijk seizoen mee. De snelheid in onze auto was vandaag weer héél goed.”

Uitslag, stand én programma

Bekijk hierde uitslagen van de grands prix’van dit jaar,de stand in het algemeen klassementenhet programmavoor de rest van het seizoen.

Stand Formule 1-seizoen 2023

Kalender Formule 1

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Jubilerend dirigent De Grauw wil jeugd enthousiasmeren voor (klassieke) muziek**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 06:30 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 304 words

**Byline:** Freek de Swart

**Body**

BREDA - Dirigent Ruben de Grauw vierde zondag zijn 25-jarig jubileum samen met een gelegenheidskoor van 80 zangers (m/v). Een cadeau aan Breda waarmee hij vooral de jeugd enthousiast wil maken voor klassieke muziek.

Als 16-jarige kreeg Ruben de Grauw een dirigeerstokje in zijn handen gedrukt omdat Jeugdkamerkoor Plurale Tantum een leider nodig had. Nu, een kwarteeuw later, is hij nog steeds verknocht aan deze rol. ,,Dat bewegingen met je hand meteen geluid losmaken geeft een fantastisch gevoel. Ik vond dat vanaf de eerste seconde al tof.”

Voor zijn jubileum in de Sacramentskerk in Breda koos hij voor een uitvoering van Carmina Burana van Carl Orff. Volgens De Grauw een bombastische compositie met gevoelige passages die ook bij de jeugd populair is. Steeds minder jongeren zingen tegenwoordig namelijk in koren en dat is volgens hem een gemiste kans.

‘Grens tussen klassieke en popmuziek fluïde’

,,Zeker jonge kinderen maken het onderscheid tussen popmuziek en klassiek nog niet. In het echt is de grens tussen die twee ook meer fluïde.” Zelf probeert De Grauw de jeugd vooral te verleiden door ze serieus te nemen als koorzanger en te laten zien dat hij van hen iets verwacht.

De sopranen Take Bosma (10), Liselotte Rogier (13) en Mirthe van Gent (12) hebben deze aanmoediging niet nodig. ,,Klassieke muziek heeft vaak een verhaal waarin je jezelf kan inleven. Verder ontmoet je in het koor veel nieuwe mensen”, verklaart Rogier.

Grapjes tussendoor

Bosma roemt de manier waarop De Grauw dirigeert. Serieus en geconcentreerd, maar wel met grapjes tussendoor. Daarnaast gaat het koor vaak samen op stap. Denk aan een avondje bowlen of een koorkamp.

Ook is het optreden met een koor volgens Van Gent geschikt voor mensen met plankenkoorts. ,,Je staat met zoveel mensen op het podium en dat maakt het een stuk minder spannend.”

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Van jarenlang niet optreden, naar 9000 zingende mensen in Rossum: Twentse Piraten Party is Astrid niet vergeten**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 08:22 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 764 words

**Byline:** Yvet Maassen

**Body**

Als 18-jarige nam Astrid Aveskamp ooit een singletje op, maar die muzikale carrière doofde langzaam uit. Nu is ze 61 en staat ze voor een uitverkochte tent in Rossum te zingen, samen met haar dochter. Tijdens de Twentse Piraten Party is er ook plek voor vergeten artiesten.

Backstage begint de spanning op te lopen. „We zijn zes jaar geleden voor het eerst gevraagd voor de Twentse Piraten Party”, vertelt ze. Astrid wist niet wat ze hoorde. Optreden voor publiek, dat was een echo uit een ver verleden. Toen ze als achtergrondzangeres mocht zingen bij Harm oet Riessen. En ze als zangduo Astrid & Mirjam een single mochten opnemen bij Telstar, het platenlabel van Johnny Hoes. Dat was in 1980.

Nog steeds gedraaid op piratenzender

Ze was dan ook verbaasd dat ze zes jaar geleden opeens benaderd werd. „Ik vroeg mij af: hoe kennen ze deze nummers toch?” Vooral het nummer Oh, Marij bleek nog steeds populair te zijn op piratenzenders. En dat merkte ze toen ze op podium stond. „Het is echt overweldigend en heel leuk om hier te mogen zingen.”

Verhaal gaat door onder foto

Omdat Mirjam helaas niet meer kan zingen, staat Astrids dochter Florien Bussink (29) klaar in de coulissen met een microfoon. „Dit wordt de tweede keer. In 2017 hebben we hier ook mogen zingen. Dat was echt fantastisch”, jubelt ze. Als kind had ze geen weet van haar moeders muzikale carrière. „Toen ik zestien was en uitging, hoorde ik mensen vertellen over Oh, Marij .” Destijds had ze het nog nooit gehoord. Nu zingt de muziekdocente het samen met haar moeder, voor 9000 feestende mensen.

Gezonde spanning

Martijn Roelofs is er voor de gelegenheid ook bij, gehuld in lederhose en een blauw overhemd. Hij is met de fiets vanuit Denekamp naar het feestterrein gekomen. Het wordt zijn eerste optreden in Rossum. „Mijn overleden vader Theo zat samen met Astrid in de Dinkelländer Muzikanten.” Die band bestaat al een tijd niet meer, maar vanavond brengt hij samen met Astrid en Florien een speciale Duitse medley ten gehore.

Podiumangst kent hij niet. „Er is wel sprake van gezonde spanning.” Want dit is serieus anders dan het presenteren van een gala bij de lokale carnavalsvereniging. „Af en toe zing ik daar ook.” Maar in niets te vergelijken met dit optreden voor zó veel mensen. „Mijn vrouw is gek op piratenmuziek. Ze is hier al de hele middag aan het feesten. Ze staat vast zo vooraan, samen met haar zus.” Hij hoopt maar dat zijn optreden hen bevalt. „Zelf ben ik meer van de Oostenrijkse muziek.”

Koen Nijmeijer (42) is een van de drijvende krachten achter het piratenfeest in Rossum. „We waren een van de eerste festivals die juist alleen voor de oudere artiesten uit de jaren 70, 80 en 90 gaat.” Het werd een succes. Waar tijdens de eerste editie plek was voor 1500 feestgangers, komen er op zondagavond 9000 mensen naar het tentfeest. „De kaarten waren binnen twee uur uitverkocht.”

Verhaal gaat door onder foto

Wat je écht hoort op de geheime zender

Over de vraag wat dit festival zo bijzonder maakt hoeft Nijmeijer niet lang na te denken. „Hier hoor je de muziek die je ook op de geheime zender hoort, want dát is wat we willen. Niet de artiesten van RadioNL.”

Want er zit wel degelijk een verschil tussen Nederlandstalige - en piratenmuziek, legt hij uit. En dus is niet gekozen voor Jan Smit of Tino Martin, maar voor populaire piratenacts als Anita en Ed, Harten 10 en Corry Konings.

Je hoort wel eens een plaat en dan denk je: zullen deze mensen nog leven?

Googelen naar artiesten

Maar de organisatie doet er elk jaar ook alles aan om ‘vergeten’ artiesten te vinden. „Je hoort wel eens een plaat en dan denk je: zullen deze mensen nog leven? En dan gaan we op zoek”, vertelt Nijmeijer. „Op Google, al bellend of via-via.”

Maar zelfs bij een succesvolle zoektocht ben je er dan vaak nog niet. Want wie ruim twintig jaar niet op een podium heeft gestaan, zegt echt niet gelijk ‘ja’, is de ervaring van Nijmeijer. „Vaak willen ze eerst even nadenken.” Het idee van een volle feesttent schrikt dan toch af. „Ze zijn soms bang dat ze het niet meer kunnen. Of ze vragen zich af of mensen het wel leuk vinden.”

Jongeren die luidkeels met klassiekers meezingen

Om ze over te halen, laten ze dan filmpjes zien van eerder edities. En dat mist z’n uitwerking niet. „Met open mond staan ze dan te kijken naar de volle zaal die woord voor woord meezingt met nummers van jaren geleden.” Ook Nijmeijer zelf staat er soms nog versteld van dat meisjes van vijftien, zestien jaar die liedjes toch kunnen meezingen. „De muziek leeft ontzettend hier en dankzij de keten en geheime zenders blijft het ook bij de jongeren populair.”

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Herfst! Hier kun je naartoe met je bij elkaar geharkte bladeren**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 09:16 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 339 words

**Byline:** Rebecca van Kaam

**Body**

Je hoeft niet middenin het bos te staan om het te zien: het is herfst. Straten, grasvelden en tuinen liggen vol gevallen bladeren. In combinatie met regen kan dit voor gladheid zorgen. Kortom: je wil graag van de bergen bladafval af. Maar waar laat je ze?

In verband met bezuinigingen worden er al een paar jaar geen bladkorven meer in Bergen op Zoom geplaatst. “We proberen het blad zoveel mogelijk weg te halen tijdens de reguliere veegrondes van de buitendienst”, aldus de gemeente Bergen op Zoom.

Veegwagen

De veegwagens van de gemeente verwijderen de herfstbladeren op plekken waar dat het meest nodig is. Denk hierbij aan fietspaden, bij winkels, zorgcentra en drukke wegen. Op die manier proberen ze overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen.

Groen container delen

Valt jouw directe woonomgeving niet onder deze plekken? Dan vraagt de gemeente je om de herfstbladeren in de groene container te doen. Logischerwijs is deze dan sneller vol. “In veel buurten delen buurtbewoners om die reden de groene container”, aldus de gemeente Bergen op Zoom. “Dat willen we graag mogelijk maken. Daarom mag je in de bladvalperiode de gft-container drie dagen vóór de ophaaldag op straat zetten.” De bladvalperiode loopt van 11 oktober tot en met 15 december 2023.

Naar het grasveld

Is de gft-container vol of heb je er geen? Dan kun je je verzamelde bladeren ook naar een grasveld in de buurt brengen. De buitendienst neemt het dan mee tijdens één van hun veegrondes.

Laten liggen

Heb je niet per se last het gevallen blad in je tuin? Dan kun je het ook gewoon laten liggen. De bladeren kunnen namelijk ook een toevoeging zijn, zolang het bladerdek niet te dik wordt. Zo zorgen ze voor extra isolatie van de planten als het vriest, zijn kleine dieren als egels en insecten er blij mee én zitten ze vol voedingsstoffen voor de bodem.

Dit is een artikel van indebuurt Bergen op Zoom. 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 29, 2023

**End of Document**



**Ik koester sympathie voor die verstokte rokers. Ze houden vast aan een roekeloze omgang met het leven**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 06:44 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 332 words

**Byline:** Martijn Brugman

**Body**

Hoe zou het zijn met de rokers bij ziekenhuis Rijnstate? Het was alweer een paar maanden geleden dat ik het ziekenhuis voor het laatst bezocht.

Toen stonden ze daar, zoals altijd, weggedrukt in een hoekje van het plein. Op dat kleine stukje grond waar de sigaret nog niet verbannen is. En waar ze standvastig de ene na de andere blijven opsteken.

Dat ik aan ze dacht had met het druilerige herfstweer te maken. De aanhoudende regenval. De bomen die hun blad verliezen. En de rokers bij ziekenhuis Rijnstate. Daar zit gevoelsmatig een verband tussen. (Misschien wel door de huid van kettingrokers die craquelé oogt en doet denken aan droog herfstblad.)

Ik heb het idee dat bij het ziekenhuis altijd dezelfde mensen staan. Alsof ze al die tijd gewoon hebben doorgerookt. Staat er niet telkens een oudere vrouw bij, zich vastklemmend aan een infuusstang met wieltjes eronder? Of die man die snel een joggingpak aangetrokken heeft, over zijn pyjama heen?

Ik heb het idee dat bij het ziekenhuis altijd dezelfde mensen staan. Alsof ze al die tijd gewoon hebben doorgerookt

En soms staan er wat van hun bezoekers bij. Die zelf ook roken. Of niet. Maar dan staan ze er toch om niet naast een leeg bed te hoeven zitten. Laat ik het maar gewoon zeggen: ik koester sympathie voor deze verstokte rokers. Vanwege de vastberadenheid waarmee zij hun sigaretten blijven opsteken. En ook omdat ze door de directie zo rigoureus uit het ziekenhuis zijn verbannen. En ze nu gedwongen buiten op een kluitje staan.

Misschien ligt het aan het boek dat ik nu lees. Het boek dat in een van de vele Arnhemse mini-bibliotheekjes stond. Verstopt tussen een Konsalik en een Mart Smeets-bundel. De goddelijke sigaret. Het boek heeft een blauwe kaft met een rokende Marlene Dietrich erop.

Ik ben pas op bladzijde 23 maar dat is genoeg om de verstokte rokers van ziekenhuis Rijnstate beter te begrijpen. Ze houden vast aan een bepaalde roekeloze omgang met het leven. Ik denk dat motorrijders en bergbeklimmers dat wel snappen.

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



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

De Volkskrant.nl

29 oktober 2023 zondag 09:01 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 914 words

**Byline:** Nani Jansen Reventlow

**Body**

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

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

Over de auteur

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

Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit. Leeshiermeer over ons beleid.

Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

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

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

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

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

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

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

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

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

Audre Lorde schreef in haar beroemde gedicht Litany for Survival:

‘Voor ons allen dit moment en deze triomf /

Het was nooit de bedoeling dat we zouden overleven.’

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

Wilt u reageren? Stuur dan een opiniebijdrage (max 700 woorden) naar opinie@volkskrant.nl of een brief (maximaal 200 woorden) naarbrieven@volkskrant.nl

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Peter Visee dacht tijdens FC Utrecht-Ajax aan Ton du Chatinier: ‘Rustig avondje gehad?’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 09:18 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 354 words

**Byline:** Peter Visee

**Body**

Een mooie daad van Ron Jans tijdens het spektakelstuk tussen FC Utrecht en Ajax. Toen het spel even stil lag vanwege een drinkbekertje op het veld gaf Jans het goede voorbeeld. Met een ondeugend lachje raapte hij dat bekertje op. Ik kan het niet helemaal verklaren, maar ik moest op dat moment aan Ton du Chatinier denken. Ik ben ervan overtuigd dat hij precies hetzelfde als Jans gedaan zou hebben.

Met Ton zat ik in een ver verleden op de trainerscursus. Elke week was het dollen. Ik herinner mij nog goed dat we voor die cursus in Zeist moesten overnachten, van maandag op dinsdag. De ‘Chat’ vond dat saai en vroeg aan mij en René Versteeg of we zin hadden om te gaan stappen in Amsterdam. Daar zei ik geen nee tegen.

Maar toen ik aan de ontbijttafel verscheen, stond ik meteen weer aan. Want daar had Ton alweer het hoogste woord

René was ‘Bob’, samen hadden we de grootste lol. Het was al na middernacht toen René en ik ons toch een beetje zorgen begonnen te maken. We moesten de volgende ochtend om 8.00 uur ‘s aan het ontbijt verschijnen.

Lichte kat

Ton nam nog een drankje, maar vond het prima dat wij terugreden naar Zeist. Hij zou wel zien hoe hij terugkwam. Het opstaan die ochtend was zwaar, ik had een lichte kater. Maar toen ik aan de ontbijttafel verscheen, stond ik meteen weer aan. Want daar had Ton alweer het hoogste woord. Met een veelbetekenende glimlach vroeg hij aan mij: ,,Rustig avondje gehad?”

Dat was Du Chatinier ten voeten uit. Ik vond het prachtig dat Ton in 2008, destijds coach van Spakenburg, door Willem van Hanegem gevraagd werd als assistent-coach van FC Utrecht. Na Van Hanegems plotselinge vertrek werd hij zelf hoofdcoach en haalde hij zelfs Europees voetbal. De wedstrijden tegen Liverpool en Napoli zullen FC Utrecht-supporters nooit vergeten.

Frankrijk

De laatste keer dat ik Du Chatinier zag, was op televisie. Ton woont inmiddels in Frankrijk in een fraai kasteel, waar een paar zomers geleden een aflevering van de NOS Avondetappe werd opgenomen. Alleen al van het zien van zijn ondeugende gezicht werd ik die zomeravond vrolijk. Ik denk dat het die blik was die ik zag in de ogen van Jans.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Imke Verstraeten (18) uit Hulst geniet van intense aanloop naar WK: ‘Ik kan niet wachten’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 04:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 890 words

**Byline:** Roeland van Vliet

**Body**

Imke Verstraeten glom toen ze zaterdagavond vooruit keek op het WK onder 21 jaar, dat over een maand begint in Chili. ,,Ik heb er enorm veel zin in”, zei de Hulster hockeyster. ,,Zelfs nadat we vandaag met Pinoké heel stom verloren hebben, begin ik al te lachen als ik eraan denk.”

Het leven van Imke Verstraeten bestaat momenteel bijna compleet uit hockey. Haar studie - bewegingswetenschappen in Amsterdam - is even op een wat lager pitje gezet. Dat heeft allemaal te maken met het aanstaande wereldkampioenschap in Zuid-Amerika. De pas achttienjarige Zeeuws-Vlaamse zit in de aanloop naar het eindtoernooi alle maandagen en dinsdagen bij Jong Oranje, dat dan in Huizen traint. Op woensdag en donderdag is ze in Amstelveen te vinden bij Pinoké en in de weekends speelt ze minimaal één wedstrijd. ,,Het is veel”, zegt ze zelf ook. ,,Maar de focus ligt nu helemaal op Jong Oranje. Die intensieve voorbereiding hoort erbij en ik geniet er ook enorm van.”

Verstraeten heeft net met Pinoké met 1-0 verloren bij Hurley, dat eveneens uit Amstelveen komt. Beide ploegen staan in de subtop van de hoofdklasse. Pinoké was licht favoriet, maar kwam er te weinig aan te pas. ,,Het is jammer dat je net bij onze slechtste wedstrijd van het seizoen komt kijken”, zegt de centrale verdedigster. ,,We spelen beter dan vorig jaar. Toen lukte het vaak niet om een voorsprong over de streep te trekken, terwijl we nu wel een voorsprong kunnen verdedigen of een achterstand kunnen ombuigen. Er is niemand bijgekomen, maar we zijn allemaal gegroeid en meer aan elkaar gewend. We weten wat onze kracht is en er is onderling meer duidelijkheid. Helaas zag je dat vandaag allemaal niet terug.”

Strafcorner

Het grootste pijnpunt was de strafcorner. Pinoké kreeg er genoeg, maar er schortte van alles aan de uitvoering. De ene keer was de aangeef of de stop op de cirkel ondermaats, de andere keer werden de onderlinge afspraken niet nagekomen. Dit tot frustratie van Verstraeten, die - als ze binnen de lijnen staat - de eerste keus is als er voor een sleeppush wordt gegaan. ,,Vorige week scoorde ik wel, voor de eerste keer dit seizoen. Elke keer viel-ie net niet, maar tegen Oranje-Rood wel. Dan denk je: mooi, nu op naar volgende week. Het is dan zonde dat tegen Hurley het steeds niet liep.”

Los van de nederlaag gaat het nog steeds uitstekend met de hockeyster uit Hulst. De oud-speelster van Rapide en KHC Dragons (Brasschaat) is aan haar tweede jaar bezig bij Pinoké. In het veld straalt ze achterin veel rust uit. Als het spel verlegd moet worden van links naar rechts, is zij degene die dat doet. En van achteruit zorgt ze vaak met een scoop - een lange boogbal - voor fraaie openingen. Ook is ze als jonkie niet bang om sturing te geven. ,,Dat is mijn rol in het veld. Leeftijd maakt dan niet uit.”

2005 als geboortejaar

Bij Jong Oranje gaat dat net zo. Vóór de zomer zat ze al bij de ploeg. Sinds de zomer geldt ze pas als eerstejaars. ,,Ik ben de enige met 2005 als geboortejaar”, zegt ze lachend. ,,Maar iedereen vindt het heel normaal dat ik erbij zit. Er wordt ook wel eens tegen me gezegd dat ze vergeten dat ik nog zo jong ben.”

(lees verder onder de foto)

Verstraeten had afgelopen zomer nog met Oranje onder 18 naar het EK gemogen. Maar ze werd al vervroegd bij Oranje onder 21 gehaald. En daarbij kreeg ze van bondscoach Dave Smolenaars al vroeg zekerheid voor het WK. ,,Ik was één van de eersten die wisten dat ze in de definitieve selectie zouden zitten”, vertelt ze. ,,Waarom dat was, weet ik niet exact. Maar het was heel fijn. Ik zag tijdens de zomer soms wel de spanning bij de meiden die nog geen zekerheid hadden. Ik kon me dus al eerder richten op het toernooi en hoefde me niet bezig te houden met een concurrentiestrijd.”

Er wordt ook wel eens tegen me gezegd dat ze vergeten dat ik nog zo jong ben

De Zeeuws-Vlaamse vindt het ‘megacool’ dat ze het WK gaat meemaken. ,,Ik ben heel benieuwd naar alles”, zegt ze. ,,Het is allemaal de eerste keer voor mij: het verre vliegen met het team, het spelen van een eindtoernooi en alles wat daarbij nog meer komt kijken. Het EK onder 18 had mijn eerste grote toernooi moeten worden. Mijn lichting heeft dat toernooi ook gespeeld. Toen ik bij Jong Oranje werd gehaald, dacht ik: jammer van het EK, maar geef mij maar dat WK!”

‘Goud is mogelijk’

De Oranje-ploeg vliegt op 22 november naar Chili. De eerste wedstrijd is exact een week later. Verstraeten: ,,We hebben dan een week om van de jetlag af te komen en te wennen aan de velden en het weer. Als we dan onze eerste wedstrijd spelen, mag er niets meer gek of nieuw zijn. Dan moeten we ready zijn voor het toernooi.”

Nederland zit in een poule met Australië, Chili en Zuid-Afrika. Oranje hoort standaard bij de favorieten. Bij de laatste zes van de negen WK’s onder 21 namen de Nederlandse hockeysters een medaille mee naar huis. ,,Als we ons niveau halen, is goud mogelijk”, zegt Verstraeten. ,,Samen met Australië, Duitsland, Argentinië en misschien België gaan we waarschijnlijk om de prijzen spelen.”

Wie de strafcorners neemt, is volgens Verstraeten nog niet helemaal duidelijk. ,,Er zal nog wel een volgorde bepaald gaan worden door de bondscoach", denkt ze. ,,Met Mikki Roberts en Trijntje Beljaars van SCHC zitten er nog twee specialisten in de selectie. We hebben alle drie een goede ‘corner’ in huis en ter plekke zien we dan wel wie 'm neemt.”

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Voormalig tv- en radiopresentator Rob van der Spek uit Zwartsluis overleden**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 04:10 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 391 words

**Byline:** Jasper van Loo

**Body**

Voormalig tv- en radiopresentator Rob van der Spek uit Zwartsluis is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij presenteerde tot voor kort nog een radioprogramma bij de lokale omroep van Zwartewaterland, maar was vorige eeuw in het hele land bekend als presentator van verschillende tv- en radioprogramma's voor de Evangelische Omroep.

Van der Spek vergaarde in de jaren 80 van de vorige eeuw het hele land bekendheid met verschillende programma's die hij op radio en televisie voor de Evangelische Omroep (EO) maakte. Op de radio maakte hij het ochtendprogramma ‘Ontbijt met Spek’ voor truckchauffeurs en op de televisie presenteerde hij het spelprogramma Spelregel, waarin deelnemers voor een goed doel speelden en een reis naar Israël wonnen.

John de Mol

Vanwege huwelijksproblemen moest hij vertrekken bij de EO, waarna hij als producent voor John de Mol ging werken en betrokken was bij programma’s als De Blufshow. Later ging hij werken als taxateur en veilingmeester. Zo’n vier jaar terug kwam hij in Zwartsluis te wonen. ,,Het beviel hem goed in Zwartsluis. Hij heeft altijd in het oosten van het land gewoond (hij komt oorspronkelijk uit Enter, red.)”, zegt Margreet Bosma.

Twee jaar terug hij bij Zwartewater FM, het lokale radiostation van Zwartewaterland, terug op de radio met zijn programma ‘Ontbijt met Spek’. Elke woensdag - en sinds begin dit jaar op vrijdag - maakte hij van 9.00 tot 12.00 uur een populair programma voor senioren in de gemeente. Bosma, die in het verleden voor het CDA in de gemeenteraad van Zwartewaterland zat, werd vorig jaar zijn sidekick.

Tijd voor MAX

,,Ik ben bij hem te gast geweest toen ik een brocantezaak in Zwartsluis opende en we hadden wel een klik”, vertelt Bosma. ,,Hij heeft mij toen gevraagd om het programma met hem te maken. We hadden het over van alles: van over boeken tot over hulpmiddelen voor ouderen. Het was eigenlijk een soort Tijd voor MAX (talkshow op NPO1 van omroep MAX, red), maar dan op de radio. We draaiden liedjes uit de jaren 50 en 60.”

Eind augustus was de laatste uitzending van het programma. ,,Hij moest stoppen vanwege zijn gezondheid en vond dat heel erg jammer. Hij had allerlei klachten; zijn lichaam was op”, zegt Bosma. Zaterdag overleed Van der Spek op 79-jarige leeftijd. Bosma: ,,Het was een grote vriendelijke reus met een brede interesse, die helaas te vroeg gestorven is.”

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Pims zonen (8 en 11) zijn klaar met Disney-producties: ’Ik wil Eminem zien!’; VROUW Magazine**

De Telegraaf.nl

29 oktober 2023 zondag 7:30 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** VROUW; VROUW MAGAZINE

**Length:** 389 words

**Byline:** Pim Sedee

**Body**

Drie mannen schrijven bij toerbeurt over hun leven. Deze keer is dat Telegraaf-presentator Pim Sedee, getrouwd en vader van twee zonen.

Silver Bullet was de eerste horrorfilm die ik in mijn leven keek. Daarin verscheurt een weerwolf bij volle maan het ene na het andere slachtoffer. Bij elke spannende scène schuilde ik onder een kussen. Op een gegeven moment zette ik het geluid maar uit. Alleen de beelden, zonder die dreigende muziek, waren al angstaanjagend genoeg. Kijkwijzer bestond blijkbaar nog niet. Want als jochie keek ik ook naar die moordlustige pop Chucky. En die afschuwelijke clown in de miniserie It. Die maakte een onuitwisbare indruk op mij met zijn onheilspellende opmerking: „Do you want a balloon?” Ik heb er een clownfobie aan overgehouden.

Genoeg gezien

Nu ik zelf vader ben, is het mijn taak om mijn kinderen voor dergelijke jeugdtrauma’s te behoeden. Maar die stoere jongens van 8 en 11 jaar zijn inmiddels wel klaar met al die zoetsappige Disney-producties. Op een zaterdagavond probeer ik het weer eens: „Zullen we Frozen kijken?” Groot protest. „Pap! Ik wil Eminem zien!” antwoordt de oudste. Vooruit, denk ik, laten we de film 8 Mile opzetten met de rapper in de hoofdrol. „Weet je het zeker?” hoor ik mijn vrouw nog zeggen, maar ik heb de playknop al ingedrukt.

Het gaat een tijdje voortvarend, al vragen ze bij een seksscène wat de moeder van Eminem nou eigenlijk precies aan het doen is. „Jullie zijn niet door een ooievaar gemaakt”, is mijn reactie. Dan schiet een vriend van Eminem zichzelf plots met een pistool in zijn kloten. De oudste weet niet wat hij ziet. Ik houd mijn handen voor de ogen van de jongste. Snel zet ik de televisie uit. „Zo, jullie hebben genoeg gezien.” Ik heb mijn vrouw beloofd voortaan beter na te denken voordat ik de zoons films voorschotel. Laatst hebben we gezellig met z’n allen maar weer een Disney-film gekeken: het prachtige Coco. Spiderman? Sta ik oogluikend toe. Jurassic Park? Kan misschien net. Maar op die weerwolf, Chucky en It moeten ze écht nog even wachten.

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 mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Succes voor springruiter Jeroen Dubbeldam met paard van zijn Ierse pupil**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 08:07 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 375 words

**Byline:** Redactie Tubantia

**Body**

De Weerselose springruiter Jeroen Dubbeldam won zaterdagavond in Leeuwarden de driesterren Grote Prijs van Indoor Friesland. Hij deed dat met de schimmel Gisborne VDL van zijn Ierse pupil Daniel Coyle.

Dubbeldam won donderdagavond de hoofdrubriek met Gisborne VDL en reed in de barrage van de Grote Prijs als laatste van de negen deelnemers. Met de 12-jarige schimmelhengst reed Dubbeldam in de snelste tijd over de finish. Hij herhaalde daarmee zijn overwinning van 2007 met Up and Down. „Leeuwarden wordt steeds specialer voor mij. Ik won al in 2007. De eerste keer dat ik hier reed, was in 1994. Toen werd ik Europees kampioen bij de Young Riders en kreeg ik een uitnodiging om hier te rijden. Toen had ik ook een goed concours en reed ik voor het eerst tussen grote namen al Michael en John Withaker. Als sporter is het heel mooi als je mag winnen voor een uitzinnig publiek op volle tribunes. Als laatste winnen in de barrage is altijd het mooiste, dan kun je los gaan.”

Dubbeldam kan zich niet goed herinneren wanneer hij zijn laatste Grote Prijs won. „Ik heb de laatste jaren niet zo intensief gereden. Ik denk dat het in 2018 in St Lo is geweest toen ik afscheid nam van SFN Zenith.”

Paard van pupil

„Gisborne VDL is een fantastisch paard. Hij is van mijn Ierse pupil Daniel Coyle.” Coyle reed voor zijn land in meerdere landenwedstrijden met Gisborne VDL en werd geselecteerd voor het EK in Milaan. „Gisbone VDL was niet helemaal fit, dus Daniel kwam er niet aan de start. Het viel gelukkig mee. Daniel staat elfde op de wereldranglijst en heeft grote kans dat hij in december de top 10 final in Geneve mag rijden. Omdat Danly in Amerika woont en werkt, hebben ze het paard bij mij gelaten. Ik train hem door, rijd hem in Maastricht en daarna neemt Daniel hem weer over. De kans is er echt dat Daniel volgend jaar met Gisborne VDL de Spelen in Parijs rijdt.”

Of Dubbeldam er dan zelf bij is houdt hij nog open. „Ik heb geen arsenaal aan paarden, maar wel een goed paard in Investment. We gaan zien hoe het loopt.”

Meer succes

Dubbeldam reed Enschedeër Gerben Morsink naar de tweede plaats. Het succes voor de stal van Jeroen Dubbeldam werd nog groter dankzij de derde plaats van zijn partner Annelies Vorsselmans. Zij werd met Kurly v/d Gorten derde.

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**‘Nederlandse Joden en moslims voelen zich wellicht angstig en boos, maar daar moeten we elkaar juist in vinden’**

De Volkskrant.nl

29 oktober 2023 zondag 05:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 961 words

**Byline:** Abel Bormans, Jasper Daams

**Body**

Rabbijn Lody van de Kamp maakt zich al jaren hard voor meer verbinding tussen Joden en moslims. Hoe ziet zijn werk eruit nu er oorlog woedt tussen Israël en Hamas? ‘Als je een bijdrage wilt leveren, moet je met beide partijen praten.’

De Amsterdamse joods- orthodoxe rabbijn Lody van de Kamp (75) had op 7 oktober een etentje bij kennissen toen hij hoorde van de terroristische aanval van Hamas. Vanwege de joodse feestdag Sjemini Atseret bleven zijn televisie en telefoon die dag uit. Toen een buurtgenoot aanbood om bij hem televisie te kijken, zag hij ‘verbijsterd’ hoe Hamas- strijders in Israël een ongekend bloedbad aanrichtten.

‘Maar deze verschrikkelijke gebeurtenissen hebben mijn wereldbeeld niet doen wankelen’, zegt Van de Kamp, die bekendstaat als verbinder.

Van de Kamp is mede-oprichter van Yalla!, een netwerk voor Joden en moslims in Nederland. Met ex-kickbokser Saïd Bensellam vormt hij het duo Saïd & Lody: samen gaan ze met jongeren in gesprek over racisme en het overbruggen van verschillen. Vanwege die inspanningen wordt hij in Joodse kringen soms schertsend de ‘rabbijn van de moslims’ genoemd.

Zijn de gesprekken die u wekelijks voert met bevriende moslims moeilijker geworden sinds 7 oktober?

‘Nee hoor. Zoals wij hier nu een gesprek voeren, van mens tot mens, zo doe ik dat ook met onze islamitische landgenoten. Als Netanyahu en Abbas het daar niet weten op te lossen, moeten wij niet denken dat wij dat hier wel kunnen. Nederlandse Joden en moslims voelen zich wellicht angstig, onzeker en boos, maar daar moeten we elkaar juist ook in vinden.

‘Met Yalla! hebben we na de verschrikkelijke gebeurtenissen een bijeenkomst georganiseerd. Toen burgemeester Halsema van dat plan hoorde, nodigde ze ons in haar ambtswoning uit. We hebben daar heftige, maar vruchtbare gesprekken gevoerd. We moeten elkaar vasthouden.’

Neemt het antisemitisme volgens u toe?

‘Aan beide kanten van het conflict zijn er rotte appels die op zoek zijn naar een clash. Maar zij vormen niet een dominante groep. Er wordt veel gesproken over toenemend antisemitisme of islamofobie, maar ik geloof daar niet in.

‘Kijk hoe ik eruit zie: ik loop met een keppeltje, je ziet aan mij dat ik joods ben. Maar als ik over straat loop, gebeurt er helemaal niks. Mensen die over antisemitisme of moslimhaat spreken, zeggen bijna nooit: ik ben niet veilig. Ze vóélen zich niet veilig.’

U was twaalf jaar geleden een van de directeurs van de Amsterdamse Cheider-school. Die sloot deze week tijdelijk de deuren omdat de veiligheid van kinderen niet gegarandeerd zou kunnen worden.

‘Als de politie of veiligheidsdiensten besluiten dat die dicht moet, dan moet dat. Maar ik geloof eerder dat de beveiliging van kwetsbare objecten als joodse scholen en synagogen voortkomt uit aanslagen elders in West-Europa, dan met toenemend antisemitisme in Nederland. Op deze plekken is de onveiligheid nu natuurlijk groter.’

Onderschat u het probleem niet? Joodse kinderen zijn van school gewisseld omdat ze worden gepest.

‘Als ik als directeur in de klas een knulletje of een meisje heb dat gepest wordt, om wat voor reden dan ook, wie pak ik dan aan? Die pesters. Maar ik zeg tegen dat knulletje of meisje: jij blijft in de klas zitten. Er moet nadruk komen te liggen op de dader, niet op het slachtoffer.

Want, en ik weet dat dit mij niet populair maakt in de Nederlandse Joodse gemeenschap, wij hullen ons al te lang in slachtofferschap. Wij zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Maar slachtofferschap is te comfortabel. Dan hoef je namelijk niet zoveel te doen.

‘We bouwen hogere hekken rondom onze scholen en synagogen. Maar we denken niet: wat kunnen we doen om te zorgen dat het hek ooit een keer weg kan?’

Wat dan?

‘Elkaar in de ogen kijken. Ik ben ooit begonnen met mijn maatschappelijke werk toen in Amsterdam-West een knul van een jaar of 16 de Hitlergroet richting mij deed.

‘Ik deed aangifte, maar na enkele maanden was daar nog niets mee gedaan. Toen besloot ik met die knul om de tafel te gaan. Ik legde hem uit waarom de Hitlergroet zo’n impact heeft op de Joodse gemeenschap. Ik vertelde over mijn familiegeschiedenis. Mijn vader heeft in Auschwitz gezeten, mijn moeder heeft haar hele familie verloren.

‘Hij zei toen: ‘Wilt u met mij naar het Anne Frank Huis gaan?’ Hij wilde alles weten. Dat was geweldig. Natuurlijk, er zijn altijd raddraaiers met wie zo’n gesprek onmogelijk is. Maar meestal valt dat mee.’

Wat vindt u van de opstelling van de Nederlandse regering in dit conflict?

‘Ik heb met respect gekeken naar het optreden van de minister-president. Toen hij een bezoek bracht aan Israël en Palestina, stelde hij als voorwaarde: ‘Ik kom alleen naar Israël, als ik ook door Abbas kan worden ontvangen.’ Dat is Nederland-waardig. Als je een bijdrage wil leveren, moet je met beide partijen praten.’

Critici stellen dat Rutte met zijn ‘onvoorwaardelijke steun’ aan Israël Netanyahu een vrijbrief gaf om burgerslachtoffers in Gaza te maken.

‘Dat gaat mij te ver. Ik begrijp dat Rutte na het zien van die verschrikkelijke beelden de noodzaak voelde om op die manier zijn sympathie richting Israël uit te spreken.’

In de Tweede Kamer deed Denk-fractievoorzitter Stephan van Baarle de uitspraak: ‘From the river to the sea, Palestine will be free.’ Wat vindt u daarvan?

‘Ik zie dat als een provocatie. Denk kan veel betekenen voor moslims in Nederland. Met dit soort domme dingen verdrijven ze moslimkiezers die een gematigder toon voorstaan.’

In een interview deelde u ooit uw levensmotto: ‘Ik ken geen gemeenschap, ik ken alleen mensen.’ Geldt dat nog steeds?

‘Absoluut. Generaliseren vind ik een kwalijke ontmenselijking. ‘De’ moslims, ‘de’ homo’s, ‘de’ Duitsers. Dat woordje ‘de’ zouden we eigenlijk moeten afschaffen. Het miskent het individu. En dat is schadelijk voor een samenleving.’

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Cultureel Eindhoven wil meer geld om regionale groeispurt bij te benen: ‘Neem onze sector eens serieus’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 07:30 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 452 words

**Byline:** Ad de Koning

**Body**

EINDHOVEN - Als het almaar groeiende Eindhoven ook in de toekomst een volwaardig aanbod van culturele voorzieningen wil behouden, moet het budget voor de cultuursector ook navenant structureel meegroeien.

Dat vinden de directeuren van de zestien belangrijkste culturele instellingen in de stad. Ze vinden dat de gemeente van ze verwacht dat ze meer moeten gaan doen voor minder geld en dat kan niet, schrijven de directeuren in reactie op de onlangs verschenen Cultuurbrief. Daarin is het culturele beleid voor de periode 2025-2028 in grote lijnen vastgelegd. Onlangs vroegen de directeuren ook al om een hogere compensatie voor de vele prijsstijgingen.

,,Eindhoven telt straks per saldo meer huizen en dus veel meer inwoners, maar als het om cultuur gaat, wordt het op deze manier alleen maar mínder”, stelt directeur-bestuurder Ward Rennen van het Eindhoven Museum, een van de zestien culturele instellingen. ,,En juist dat moet je niet willen. Bij een stad met de ambities van Eindhoven hoort een volwaardig cultureel veld. Als je zo graag wil groeien, dan zou ik zeggen: dan is het ook boter bij de vis.”

Je bent zó aan het polderen dat je eigenlijk niets doet.

In de door Stichting Cultuur Eindhoven opgestelde Cultuurbrief wordt voorgesteld om jaarlijks zo’n twee miljoen euro extra voor cultuur uit te trekken. Bijvoorbeeld om voor meer cultuur in de wijken te zorgen, maar ook om een jonger publiek aan te spreken en makers beter te faciliteren.

Financieel lastig

,,Maar als ik de reactie van het college op de brief lees, vrees ik dat dat geld er niet zomaar gaan komen”, vertelt Karin Visser, directeur-bestuurder van het CKE. ,,Ze geven nu al aan dat het financieel lastig wordt, en dan denk ik: mensen, neem deze sector nou eens serieus. Je bent zó aan het polderen dat je eigenlijk niets doet.”

Eén van de knelpunten die de cultuurdirecteuren op zich af zien komen, is de vereiste om makers en medewerkers in lijn met het fair pay-principe een eerlijke vergoeding of salaris te betalen. ,,Dat wordt als verplichting genoemd en daar zijn we natuurlijk niet op tegen, maar er is geen extra budget voor gereserveerd.”

Grotere eisenpakket

Concreet vragen de instellingen de gemeente nu om voor die fair pay jaarlijks 5 tot 10 procent extra te reserveren. Ook willen ze dat het cultuurbudget ‘meegroeit met het grotere eisenpakket inclusief de werkelijke kostenstijging’.

De instellingen vinden ook dat Eindhoven haar vastgoedbeleid ten aanzien van cultuur moet herzien ‘vanuit het belang van cultuur voor de inwoners en de schaalsprong van de stad’. Daarnaast moet de gemeente wat hen betreft ook structureel geld vrijmaken voor geld in de wijken, inclusief een ‘opbouw- en aanjaagbudget van 1 tot 1,5 miljoen euro’.

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Ajax-spits Brian Brobbey voelt zich schuldig na nederlaag bij PSV: ‘Ik had die kansen af moeten maken’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 04:01 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 427 words

**Byline:** Sportredactie

**Body**

Brian Brobbey voelde zich na de nederlaag van Ajax bij PSV (5-2) schuldig. ,,Ik vond dat we de eerste helft fantastisch speelden. Als we de kansen hadden afgemaakt, was het een hele andere wedstrijd geworden”, zei de spits van de Amsterdammers.

Ajax zakte door de nederlaag tegen PSV naar de laatste plaats in de eredivisie. Ajax leidde halverwege met 2-1 door treffers van Branco van den Boomen en Brobbey. Laatstgenoemde liet ook een kans voor open doel liggen en in de beginfase stuitte hij op doelman Walter Benítez.

Programma eredivisie seizoen 2023-2024

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

,,Ik had die kansen af moeten maken”, was Brobbey zelfkritisch. ,,We zullen moeten vertrouwen op de eerste helft die we speelden en blijven strijden. Trainer Hedwiges Maduro en Dave Vos hadden een goed tactisch plan gemaakt, dat zag je.”

In de tweede helft zakte Ajax ver weg. Een verklaring had Brobbey daar niet voor. ,,Eerlijk gezegd weet ik het niet, we begonnen heel slap. PSV was heel sterk. We gaven de goals te makkelijk weg.” De spits van Ajax blijft strijdbaar. ,,De fans moeten vertrouwen op de eerste helft die we speelden. Iedereen heeft de eerste helft gevochten, in de tweede helft was het gewoon beetje gekkenwerk. We moeten ons vasthouden aan de eerste helft.”

Maduro baalt van groot verval

Maduro zag ook dat Ajax voor rust kansen kreeg op meer. ,,Ik heb wel genoten van de eerste helft waarin we denk ik heel veel kansen hebben gecreëerd tegen de nummer één van de competitie", blikte de trainer van de Amsterdammers terug. ,,We hadden eigenlijk met een grotere marge de rust in moeten gaan. Uiteindelijk hebben we een tweede slechte helft gespeeld.”

Over het spel dat Ajax in de eerste helft op de mat legden, was de oefenmeester te spreken. ,,Vooral aan de bal het plan was om een stap te maken aan de bal. Dat ging een paar keer heel goed met enkele honderd procent kansen. Daar hebben we op getraind, daar moeten we ook verder aan werken. Die aanvallen geven wel hoop voor de toekomst.”

PSV-uit was in principe de laatste wedstrijd van Maduro als interim-trainer van Ajax. Keert de oud-speler terug als assistent? ,,Daar ga ik wel vanuit, maar dat zal ik ook wel horen”, aldus Maduro. ,,Ik weet wel dat ik naar Ajax kwam dat het plan was om assistent te zijn voor drie jaar en te leren van een ervaren coach. Ik houd me vast aan dat plan.”

Programma eredivisie

Stand eredivisie

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Nooit meer een miskoop? Pas dan op voor deze psychologische trucs**

De Telegraaf.nl

29 oktober 2023 zondag 5:00 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



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

**Length:** 420 words

**Byline:** Joost Spijker

**Dateline:** Amsterdam

**Body**

Zelfs superslimme mensen kunnen de mist in gaan met beleggen, een huis kopen of onderhandelen over het salaris, stelt econoom Erica Verdegaal. In haar nieuwe boek Geld speelt geen Rol gaat ze in op de psychologische trucs die gebruikt worden om ons geld afhandig te maken en hoe je je daartegen wapent. „Je wordt rijker en gelukkiger door anders te denken.”

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

Verkoperspraatjes

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

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

Kuddegedrag

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

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

„Iedereen doet weleens een miskoop of een rampzalige belegging. Maar onderken je eigen zwakheden ook in plaats van het altijd aan pech te wijten. Zorg ervoor dat je de baas bent over je geld. Dan zal geld je in plaats van stress vooral rust en tevredenheid brengen.”

**Graphic**

Image, Als je met een rothumeur gaat winkelen, loop je volgens Verdegaal de minste kans om thuis te komen met een miskoop., Getty Images

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Fien moet er niet aan denken, maar doet het toch: de uitvaart van haar ouders**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 07:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 448 words

**Byline:** Fien Vermeulen

**Body**

,,Kijk maar even of je het verzekerde bedrag genoeg vindt.” De basis moet er wel van kunnen. Een kist dus, vervoer en een plek voor je afscheid. Maar een borrel of wat je dan ook daarna zou willen, moet nog bijgelegd worden.”

Mama overhandigt me glimlachend de polis van mijn uitvaartverzekering. Hun prille pensioen zijn ze gestart met reisjes en regelen. Na de opruiming van het papierwerk komen nu alle notariële zaken. En deze verzekering dus, waarvan ze het tijd vinden dat ik ‘m zelf overneem.

Een doodgewoon gesprek. Voeren mensen dat eigenlijk wel? De avond voor ik mijn uitvaartpolis ontving, dansten we thuis wat om het onderwerp heen. Mijn vriend heeft deze week een afscheid. Wat moeten we eigenlijk doen als onze ouders overlijden? Wat zouden ze willen? Hoe pak je dat aan? Wat laten ze achter? We stelden veel vragen maar hadden weinig antwoorden. Stilletjes kroop de gedachte in mijn hoofd: dat weten wij van elkaar ook niet.

Fien Vermeulen (1991) is presentator en woont naar eigen zeggen in de mooiste stad van Nederland: Amersfoort. Elke week deelt zij haar blik op de wereld. Fien op Instagram: @fienvermeulen.

Draaiboeken liggen klaar

Cremeren, niet begraven. Ze willen uitgestrooid worden op een plek waar we altijd picknickten. Tijdens een mooi diner zullen de mensen van wie ze houden afscheid van ze nemen. Dat hebben ze gezien bij vrienden en ze vonden het prachtig. De draaiboeken inclusief muziekkeuzes liggen klaar, alleen de definitieve gastenlijst nog niet. Want hopelijk duurt het nog even.

Binnenkort zullen we gaan zitten over de details. De laatste puntjes worden nu op de i’s gezet in de documentatie met alle pincodes, wachtwoorden, geldzaken en het testament. Ze willen zorgen dat mijn zus en ik goed achterblijven. Geen chaos of open eindjes. Tijd voor elkaar in plaats van voor vragen.

‘Goed zorgen voor de mensen van wie je houdt’

Angst en verdriet vullen mijn borstkas als ik eraan denk. Ik wil het niet. Ik kan het niet. Maar het zal wel moeten, ooit. En dat is precies waarom ik weet dat het goed is om er wel over te praten.

Ouders. Ze stoppen nooit met zorgen. Dankbaar bedenk ik me dat het waar is: ze zijn altijd bij me. Vandaag, nu ze me bij de hand nemen bij het engste dat ik nog nooit gedaan heb: ooit afscheid van ze nemen. Maar ook als ze er niet meer zijn. Het voelt nog zo ver weg, maar op een dag hoop ik dit gesprek met mijn kinderen te voeren. Dan zal ik denken aan wat ik geleerd heb: goed zorgen voor de mensen van wie je houdt.

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 29, 2023

**End of Document**



**NEC-spits Bas Dost bij kennis van veld gedragen, duel met AZ gestaakt; Speler sprak teamgenoten toe in kleedkamer**

De Telegraaf.nl

29 oktober 2023 zondag 5:47 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



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

**Length:** 474 words

**Byline:** Steven Kooijman

**Dateline:** ALKMAAR

**Body**

Paniek in Alkmaar. De wedstrijd tussen AZ en NEC is rond de 90e minuut stilgelegd, nadat Bas Dost op het veld ineens in elkaar was gezakt.

Na een paar minuten slaakten de spelers en supporters een zucht van verlichting toen bleek dat de spits weer bij kennis was. Terwijl de spits per brancard van het veld werd gedragen en luidkeels door beide supporterskampen werd toegezongen, stak Dost zijn armen even kort in de lucht.

Er zal vandaag niet verder worden gespeeld in Alkmaar. De stand was 1-2.

In recordtijd werd er een scherm in de middencirkel aangebracht, dat de spits en de medici enige privacy moest geven. De spelers van AZ en NEC sloten het cordon verder af. Dost was eerder al aan zijn linkerarm behandeld.

De speaker verzocht de familie van Dost naar de kleedkamer te komen. Niet veel later was er een ambulance aanwezig om de spits naar het ziekenhuis te brengen.

Dost spreekt teamgenoten toe in kleedkamer

Dost heeft vlak nadat hij in elkaar was gezakt weer zijn teamgenoten toegesproken in de kleedkamer terwijl hij rechtop zat. Dat zei een geëmotioneerde NEC-directeur Wilco van Schaik voor de camera bij ESPN. „Gelukkig zijn we in Nederland goed op zulke situaties ingesteld. Dat redt wel levens.”

Er ging een defibrillator het veld op, al is niet duidelijk of die ook moest worden gebruikt. „Niemand hier wist wat er gebeurde, totdat scheidsrechter Jeroen Manschot zei dat er een teken van leven was en Bas weer bij was. Ik denk dat Bas geluk heeft gehad dat het medisch team zo snel erbij was.”

Van Schaik prijst de reactie van de supporters op de tribunes in Alkmaar en ook het snelle optreden van de medische staf van AZ. „Dit heeft op iedereen veel indruk gemaakt. De jongens en de staf waren in de kleedkamer muisstil. Dan kun je daarna niet meer gaan voetballen. Super hoe AZ daar ook in staat.” In onderling overleg is besloten het duel zondagavond niet meer uit te spelen. NEC stond met 2-1 voor.

De algemeen directeur vocht voor de camera tegen de tranen. „Dit gebeurt steeds vaker. Laatst bij RKC ook al”, herinnerde Van Schaik het incident rond Etienne Vaessen zich van een maand geleden, waarbij de Waalwijkse doelman tegen Ajax buiten bewustzijn raakte. „Laten we hopen dat Bas weer aansterkt. Dit is onwerkelijk. Bas is in goede handen, dat is nu het belangrijkst.”

Etienne Vaessen

De situatie doet denken aan de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax van 30 september, die eveneens in de slotfase werd gestaakt na een botsing tussen RKC-doelman Etienne Vaessen en Brian Brobbey.

Het duel zou destijds niet meer worden hervat en hetzelfde geldt voor AZ-NEC, dat een verrassende 1-2 tussenstand kende. Dost was de grote man van de wedstrijd: hij maakte voor rust op wonderschone wijze de 0-1 en leverde ook de assist waaruit ploeggenoot de Magnus Mattsson de 0-2 produceerde. Vangelis Pavlidis scoorde in de tweede helft tegen.

**Graphic**

Image, AZ- en NEC-spelers staan om Bas Dost heen in het AFAS Stadion., Pro Shots

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Marathon betaalbaar, schoon en mooi: dit is waarom zoveel buitenlandse lopers naar Etten-Leur komen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 04:30 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 573 words

**Byline:** Steven van Beek

**Body**

ETTEN-LEUR - Ze praten honderduit alsof ze elkaar al jaren kennen. In werkelijkheid hebben Federico Sosa en Roberto Turrado elkaar pas net ontmoet. In de trein, op weg naar Etten-Leur voor de Van Oers Marathon.

De een is van geboorte Uruguayaan, de ander Spanjaard. Allebei staan ze op de deelnemerslijst van het hardloopfestijn in Etten-Leur, dat traditioneel in de herfst wordt gehouden. Het evenement met verschillende loopafstanden is geliefd bij veel niet-Nederlanders, zo blijkt.

Perswoordvoerster Marloes Nijland laat het lijstje nationaliteiten zien op haar telefoon. De meeste deelnemers komen uit Nederland, maar we tellen zo twintig verschillende vlaggen van andere landen. Denk aan Australië, Canada, Kazachstan, Japan, Griekenland, Duitsland, Hongarije en dus ook Uruguay en Spanje.

Het buitengebied lonkt

Maar wat trekt hen naar West-Brabant, naar Etten-Leur in het bijzonder? De antwoorden zijn divers en toch eensgezind. ,,Ik loop wel vaker de 10 kilometer en zocht juist dit weekend naar een hardloopwedstrijd. Toen kwam ik hier uit. Ideaal, een half uurtje met de trein”, zegt Turrado, momenteel woonachtig in Rotterdam.

Sosa woont in Amsterdam en komt juist voor het parcours. ,,Voor mij is het flinke stuk door het buitengebied belangrijk. Ik heb ook in Leiden en Tilburg gelopen, maar dat gaat overwegend door ‘urban areas’. Daarnaast is het hier ook niet zo gigantisch druk, je kunt je eigen wedstrijd lopen.”

Voor mijn vriend is het zijn eerste marathon, dus ik ga hem vooral supporteren

De weersomstandigheden vandaag zijn uitmuntend te noemen, zegt ook de Vlaamse Mathias Steyeirt uit Oosterzele. Hij is een van de 192 Belgen aan de start vandaag. ,,Ik ben samen met mijn vriend om hier de marathon te lopen. We wilden graag dit weekend; eind oktober is niet te warm en niet te koud. Zo kwamen we in Etten-Leur uit. Voor hem is het zijn eerste marathon, dus ik ga hem vooral supporteren”, vertelt Steyeirt.

Hij roemt de marathons in Nederland. ,,Het is hier zoveel schoner dan in België. Marathons in Antwerpen, Brussel of Gent zijn door de stad en zijn altijd wat viezig. En ook een stuk duurder. Deze marathon is betaalbaar en gaat hele stukken door het buitengebied, waar je de verte in kunt kijken. En het is hier lekker vlak”, aldus de Belgische loper.

Op naar veertigste editie

Penningmeester Wil Goossens van de Van Oers Marathon weet dat er zeker in België positief wordt gesproken over dit loopevenement, precies om de redenen die Steyeirt noemt. ,,Het is een fantastisch parcours. Er zijn niet veel marathons die veelal door buitengebied gaan. Je loopt overwegend door de prachtige Pannenhoef.”

Hij ziet dat het evenement springlevend is. ,,We moesten na corona opstarten. We hadden nieuwe mensen, nieuwe uitdagingen, nieuwe problemen. Vorig jaar hadden we 2700 deelnemers, dit jaar zijn het er 3800. Mensen zijn na corona hardlopen leuker gaan vinden, dat is geweldig. Volgend jaar is ons jubileum, onze veertigste editie. We gaan daar in alle facetten positief naartoe”, zegt hij.

Ook opvallend is het aantal Britten, 23 in totaal. Dat komt vooral door één groep: de Roberttown Road Runners, afkomstig uit de buurt van Leeds. ,,We gaan vaker naar het buitenland om te lopen. We zijn ook in Leiden en Eindhoven geweest. Zie ons maar als een drinkclub met een hardloopverslaving”, zegt Peter Knott van het gezelschap. De groep heeft er zin in. ,,Een stad als Amsterdam vinden wij te groot, dit klinkt een stuk leuker.”

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Met een ‘Milan Masterclass’ trekt De Vent EMMS een beetje uit het slijk: ‘Zo kun je het wel noemen, ja’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 07:32 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 569 words

**Byline:** Estéban den Toom

**Body**

Vier wedstrijden gespeeld in het nieuwe seizoen, nul punten en liefst 25 tegendoelpunten. De cijfers van EMMS liegen er niet om. Maar tegen Zuidwolde wordt de ban eindelijk gebroken: 3-0. Is het lek nu meteen boven bij de rood-witten?

Milan de Vent was met twee doelpunten de gevierde man bij EMMS. De jongeman uit 2003 scoorde in de zeventiende minuut van de wedstrijd de 1-0, en schoot in het laatste kwartier de bal vanaf ongeveer 40 meter afstand over keeper Mathijs Steenbergen, wat de 3-0 betekende. De andere doelpuntenmaker in het eenzijdige duel was linksbuiten Glenn ter Wielen.

Belangrijke overwinning

Terwijl het achtergrondgeluid bestond uit gillende kinderen die zich (met Halloweenactiviteiten) vermaakten in Ponypark Slagharen, werd er op sportpark De Kei een belangrijke wedstrijd afgewerkt. Na vier verloren wedstrijden met vreselijke uitslagen (0-9 en 1-7 op eigen veld) won EMMS eindelijk weer eens. Met aanvallend en attractief voetbal wist de thuisploeg Zuidwolde op de knieën te krijgen.

De man van de wedstrijd wist hoe essentieel dit duel was. ,,We hebben vier slechte en hele matige wedstrijden achter de rug, dus voor het zelfvertrouwen was dit erg belangrijk”, aldus De Vent. Op de vraag of de rechtsbuiten EMMS weer een beetje uit het slijk had getrokken? ,,Ja, zo zou je het misschien wel kunnen noemen inderdaad. Deze drie punten waren broodnodig. Ze waren echt heel belangrijk.” EMMS is nu een van de vijf ploegen met 3 punten op de teller.

Met zijn bal vanaf 40 meter, die over de keeper heenvloog, oogstte De Vent veel positieve reacties. ,,Moet je vaker doen man”, kreeg de nummer zeven te horen van de supporters. ,,Dat zal ik onthouden, zal ik onthouden, haha”, aldus de sterspeler.

Welke problemen heeft EMMS nog?

Uit de problemen is de ploeg uit Slagharen nog niet, na de eerste zwaluw. De doelstelling is wel duidelijk, zo legde de man die de ‘brace’ maakte uit. ,,We moeten echt nog wel flink aan de bak, maar het is en blijft onze doelstelling. Nacompetitie vermijden, dat is het belangrijkste.”

Is de selectie van EMMS wel breed genoeg volgens de rechtsbuiten? ,,Dat is een goede vraag. We hebben niet een hele brede selectie, maar ja we moeten roeien met de riemen die we hebben. Uiteindelijk zijn we een kleine vereniging. Het is niet anders.”

Hoe komt het dat EMMS nu onderin meedoet?

Vorig seizoen ging het allemaal een stukje beter voor EMMS. Pas in de laatste speelronde werd de nacompetitie aan de goede kant, die voor promotie naar de eerste klasse, gemist. Maar EMMS heeft sinds die wedstrijd een flink jasje uitgedaan. De routiniers Maurice Kosse en Bastiaan Anbergen speelden tegen St. Annaparochie hun laatste wedstrijd voor de hoofdmacht. Dat het in dit seizoen wel eens zwaar kon worden werd meteen op de eerste speeldag duidelijk. Germanicus uit Coevorden waste het team van coach Erik Hein even met 0-9 de oren.

EMMS verliet met de drie punten op zak wel de laatste plaats. Die is voorlopig weggelegd voor Steenwijkerwold, dat door diverse omstandigheden pas twee wedstrijden speelde (en verloor). Waarbij De Vent zich terecht afvroeg of de eerste overwinning snel gevolgd zal worden door een tweede klapper. ,,Volgende week hebben we Bon Boys. Dat wordt een hele zware dobber. Dat is wel de beste ploeg van de competitie, denk ik.”

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Ondernemen in Argentinië is een hindernisbaan; Importbeperkingen en vergunningen om dollars te mogen kopen**

De Telegraaf.nl

29 oktober 2023 zondag 12:00 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** DFT; DFT/NIEUWS

**Length:** 554 words

**Byline:** Jurjen Roerdinkholder

**Dateline:** Buenos Aires

**Body**

Met een inflatie van 130% over de laatste twaalf maanden en een rap devaluerende nationale munt, is zakendoen in Argentinië een uitdaging. Denk aan importbeperkingen en een verbod op de export van de deviezen dollars en euro’s. Een Nederlandse ondernemer in het Zuid-Amerikaanse land kan daarover meepraten.

„Het potentieel van Argentinië is gigantisch, maar de onzekerheid is enorm”, zegt Pepijn Verhey bij hem thuis in Buenos Aires. Met zijn bedrijf Agrivalue maakt hij investeringsanalyses voor bedrijven uit de agrifood-sector die willen investeren in projecten of een marktpositie willen verwerven in Latijns-Amerika. Gebruikmakend van zijn uitgebreide agri-foodnetwerk organiseert zijn partner Marloes Dingen agrarische studiereizen en agritoerisme.

Importbeperkingen

Daarnaast vertegenwoordigt de 46-jarige ondernemer 23 erkende, voornamelijk Nederlandse fabrikanten gespecialiseerd in mechanisatietechnologie voor aardappel-, groente- en fruittelers en -verwerkers in Latijns-Amerika. „Het gaat om grondbewerkingsmachines, plant- en zaaitechnologie, rooimachines tot en met technologie voor de opslag, verwerking en industrialisatie van de producten.”

Bij de verkoop van Nederlandse landbouwmachines lopen de bedrijven aan tegen importbeperkingen die Argentinië heeft ingesteld, om te voorkomen dat dollars en euro’s het land verlaten. Die heeft Argentinië onder meer hard nodig om een schuld van 57 miljard dollar aan het IMF af te betalen.

Vergunning

Een Argentijnse koper van een buitenlandse landbouwmachine moet een vergunning aanvragen waarmee hij bij de Centrale Bank met Argentijnse peso’s dollars (of euro’s) kan kopen om de leverancier te betalen. „Die worden maar mondjesmaat afgegeven. En als de vergunning wordt verstrekt kan de Argentijn volgens de regelgeving van de Centrale Bank pas na 180 dagen, na nationalisatie van de machine (registratie als Argentijns roerend goed) de dollars kopen om de betaling te doen.”

Daar wordt de verkoper natuurlijk niet vrolijk van. Verhey: „In Nederland wordt na een verkoopcontract de champagne ontkurkt. In Argentinië moet je, inclusief productie van de machines en zeetransport, dus bijna een jaar wachten totdat je verkochte machine kan worden betaald. „Welk Nederlands bedrijf wacht zolang op zijn betaling terwijl de machine al in gebruik is genomen? Dat doet natuurlijk niemand.”

Kunstmatig laag

De klant zelf heeft ook een probleem. Argentinië houdt de dollarkoers kunstmatig laag: ten tijde van dit interview was dat 350 pesos per dollar. Met de verkiezingen op komst is de verwachting dat de officiële koers voor het einde van het jaar zal stijgen tot boven de 700 pesos ten opzichte van de dollar. Met beperkte goedkeuring van importvergunningen en de betalingsrestrictie van 180 dagen loopt de Argentijnse boer, die in pesos verdient, het risico dat de landbouwmachine, die met gemak een ton of meer kost, twee keer zo duur wordt.

Verhey helpt beide partijen met de juridische en financiële rompslomp. „Soms financieren de leverancier en Agrivalue voor om te kunnen komen tot die verkoop.” Dat is een risico in een land met een enorme macro-economische onzekerheid terwijl er een kans is dat de klant uiteindelijk niet kan betalen. „Zakendoen in Argentinië is als het lopen van een hindernisbaan, maar als de finish eenmaal is bereikt is de vreugde des te groter.”

**Graphic**

Image, Een Argentijnse boer loopt het risico dat een landbouwmachine plots twee keer zo duur wordt., Getty Images

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Grote inval bij café in Haagse Schilderswijk: ‘Het leek wel alsof er iemand vermoord was’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 05:32 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 559 words

**Byline:** Thomas Bosman, Christy Dollen

**Body**

De politie heeft zaterdagavond een grote inval gedaan bij een café in de Schilderswijk in Den Haag. De straat werd er zelfs deels voor afgesloten. In het café werden onder meer hasj en steekwapens gevonden. Terwijl de burgemeester het pand voor twee weken heeft gesloten, zijn buurtbewoners geschrokken. ,,Ik heb dit nog nooit zo groot gezien.”

De dag na de grootse politie-inval in café Memories aan de Vaillantlaan in Den Haag is er niets dat daar nog aan doet herinneren. De deuren zijn gesloten, de klanten weg. De zwarte hekken die zaterdagavond omstanders nog het beeld onttrokken van de inval, zijn ook opgeruimd en weggehaald. Wel wordt er in de omgeving veel over gepraat. Want wat kan nou de reden zijn?

Aan de overkant staan twee mannen bij een ander café. Eigenaar Orhan zag de inval gebeuren. ,,Ik heb dit nog nooit zo groot gezien, de hele straat was geblokkeerd”, vertelt hij. De reden weet hij niet. ,,Dat heb ik gisteravond ook gevraagd. In de buurt wordt er veel over gepraat. Maar niemand heeft echt een idee. Ik dacht eerst aan een schietpartij binnen, maar er was geen ambulance. Alleen politie. Dus dat was het dan denk ik niet. Er zijn hier af en toe wel horecacontroles in de buurt. Maar dit was anders, veel groter ook.”

Langlopend onderzoek

Een woordvoerder van de politie zei zaterdagavond dat ‘de grote handhavingscontrole resultaat is van diverse meldingen en een langlopend onderzoek’. De inzet was groot: de politie kwam met de zwarte hekken, een politiecontainer. Ook stonden er blauwe tenten en felle lichten op het café gericht.

,,Meerdere bezoekers hadden een gebruikershoeveelheid hasj bij zich”, zegt de politiewoordvoerder een dag later. ,,Ook vonden we een handelshoeveelheid hasj en twee steekwapens in het café. Dat is in beslag genomen." Eén persoon werd aangehouden, nadat die zich niet kon identificeren. ,,Het café blijft twee weken dicht in overleg met de gemeente."

Boven het gesloten café staat een buurtbewoner, die anoniem wil blijven, een sigaretje te roken. Hij kon zaterdagavond twee uur lang naar eigen zeggen zijn huis niet in door de afzetting. ,,Ik werd weggestuurd door de politie”, zegt hij. Verder wilt de buurtbewoner niets te maken hebben met de situatie en er dus ook niet meer over praten.

Het leek wel alsof er iemand vermoord was. Ik dacht dat het misschien weer raak was

Om de hoek wordt er op het terras van een cafetaria door een groep mannen gepraat over het voorval. Een van hen, die ook liever niet bij naam genoemd wilt worden, vertelt dat de inval ‘schrikken was’ voor de buurt. Hij zag het zelf gebeuren. ,,Het leek wel alsof er iemand vermoord was." Een paar weken geleden werd volgens hem in een zaak in de buurt nog een pistool gevonden. ,,Ik dacht dat het nu misschien weer raak was.”

Wat het dan wel kon zijn? Hij denkt dat het kan gaan om een horecacontrole. ,,Dat doen ze soms, dat gaat dan gepaard in samenwerking met onder meer de Belastingdienst.” Het onderzoek van de politie is in ieder geval nog volop gaande. Naar verwachting wordt later meer bekend over de inval.

Tip AD Haagsche Courant

Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons op 06-27377816 een WhatsAppbericht.

De Zaak X

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Natalie (41): ’Waarschijnlijk was mijn kindje niet levensvatbaar’; VROUW Magazine**

De Telegraaf.nl

29 oktober 2023 zondag 1:30 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** VROUW; VROUW MAGAZINE

**Length:** 502 words

**Byline:** Marieke Pijlman

**Body**

Nog altijd wordt er nauwelijks gesproken over abortus. Natalie Visser (41) durft wel de stilte te doorbreken en vertelt waarom zij besloot haar zwangerschap af te breken. Vijf jaar geleden liet ze haar zwangerschap beëindigen, omdat haar ongeboren kindje ernstige afwijkingen had. Ze is getrouwd, heeft twee zoons van 4 en 7 jaar en is huismoeder.

Tijdens mijn tweede zwangerschap…

„Liet ik een NIPT-test doen en anderhalve week later werd ik gebeld door de verloskundige. Er was een afwijking te zien op chromosoom 18. Dat komt wel vaker voor en hoeft niet meteen iets ernstigs te betekenen. Toch schrok ik heel erg.”

Er brak een periode van…

„Onzekerheid aan. Bij de echo die volgde, zag de verloskundige een verdikte nekplooi. Dat was absoluut geen geruststelling. Ik werd doorverwezen naar het ziekenhuis, waar ik een uitgebreidere echo kreeg. Die was niet heel negatief, maar gaf ook geen definitief uitsluitsel. Ik voelde angst en onzekerheid. Achteraf denk je één en één is twee. Met mijn verstand wist ik wel dat het niet goed was, maar ik bleef hoop houden.”

In mijn buik…

„Kon ik mijn kindje goed voelen. Hij was heel krachtig, dus dan is het een gek idee dat hij zo ziek was. Na verschillende onderzoeken bleek dat hij het Edward syndroom had met een ernstige hartafwijking.

Hij was waarschijnlijk niet levensvatbaar. Als hij al levend geboren zou worden, dan zouden ze hem niet eens opereren. En ja, dan heb je voor je gevoel geen keuze. Dat wil je je kindje toch niet aandoen?”

Ik kreeg een pil...

„Mee naar huis om de zwangerschap af te breken. Je weet dat het proces dan in gang wordt gezet en je het niet meer kunt terugdraaien. Ik heb me er overheen gezet, me teruggetrokken en de pil ingenomen. Op dat moment gebeurde er niks, ik voelde het kindje gewoon nog bewegen.

De volgende dag in het ziekenhuis werd de bevalling verder in gang gezet, dat was heel heftig. Toen hij werd geboren, zag ik direct dat hij niet meer leefde. Heel verdrietig en ook heel gek, want het was echt een minimensje. Alles zat erop en eraan, maar ik zag meteen dat het niet goed was. En dat was het moment waarop ik er uiteindelijk vrede mee had. Toen wist ik dat ik de juiste beslissing had genomen.”

Het afbreken van de zwangerschap…

„Heeft heel snel een plekje gekregen. Dat is ook hoe ik in het leven sta. Ik ben heel erg van het opstaan en weer doorgaan. Ik heb ook geen foto’s van Benjamin staan, want ik vind het helemaal niet fijn om dat verdriet weer op te roepen. Als iemand mij vraagt hoeveel kinderen ik heb, dan zeg ik twee omdat ik geen zin heb om het hele verhaal te vertellen. Maar voor mijn gevoel heb ik wel drie zoons.”

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, ’Als hij al levend geboren zou worden, dan zouden ze hem niet eens opereren. Dat wil je je kindje toch niet aandoen?’, CHANTAL SPIEARD

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Miljuschka Witzenhausen: ’Je moet uitkijken met mensen die op tv komen’; Ondanks beveiliging is leven een culinair geschenk**

De Telegraaf.nl

29 oktober 2023 zondag 6:24 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** ENTERTAINMENT; BINNENLAND; FRONTPAGE

**Length:** 1833 words

**Byline:** Bert Dijkstra

**Body**

Ze doorliep het gymnasium, was fotomodel en TMF-vj, maakt culinaire programma’s voor 24 Kitchen, praat meeslepend over eten bij RTL Boulevard, schrijft kookboeken, bezit haar eigen magazine en bestiert op internet een imperium met alles over voedsel. Succesvol ondernemer, niet met familie als kruiwagen, maar met een criminele oom als blok aan ’t been. Miljuschka Witzenhausen over parmaham, humor, Peter R. de Vries en een veilige wereld.

Het toegangshek voor haar boerderij is om veiligheidsredenen hermetisch gesloten. In de gigantische keuken biedt een ook niet echt klein raam uitzicht op een met liefde-voor-eten overgoten moestuin.

„Ik creëer m’n eigen veilige wereld met de mensen om me heen; ondanks alles voel ik me bevrijd”, zegt Miljuschka Witzenhausen. Kleurrijke jurk, woeste haardos, ogen vol levenslust. „Bevrijd omdat ik kan zeggen wat ik wil en m’n moeder (Astrid, red.) en ik niet langer worden gezien als vrouwen die bij hem horen.” Hem. Oom Willem Holleeder.

„Ik heb – door waar ik vandaan kom – een sterke drang naar vrijheid en het recht om zelf te beslissen.”

Een atypische zakenvrouw, noemt ze zichzelf. In haar papieren trots – het magazine Miljuschka – staan geen advertenties. Niet omdat de inkomstenbron ongewenst zou zijn, maar omdat ze creatieve vrijheid belangrijker vindt.

„Het magazine is voor mij een plek waar ik alles kan doen en laten wat ik wil. Zakelijk is het verstandiger om commercieel te oogsten, maar daar word ik niet altijd gelukkig van.”

Op je elfde zei je tegen je oma: ’Ik wil met m’n koppie op tv’. Waar kwam die drang vandaan?

„Ik vond het leuk om verhalen te vertellen. Toen ik bij TMF mocht komen als vj, zei ik: weet niet of ik de juiste ben. Ik hield wel van liedjes, maar kwam van een heel serieus gymnasium. De verhalen die ik echt wilde vertellen, kwamen pas toen ik bij 24 Kitchen over eten mocht praten.”

Je had met jouw achtergrond – een niet echt zorgeloze jeugd met nogal wat dreiging links en rechts – ook een schuw meisje kunnen worden.

„Ik zeg altijd: je moet uitkijken met mensen die op tv komen. Ze zijn vaak beschadigd, want anders ga je niet in de schijnwerpers staan uitstralen: zie je mij wel? Ik was altijd vastbesloten om íemand te worden. Iedereen in Amsterdam wist waar ik vandaan kwam en daar werd niet bepaald positief op gereageerd. Ik wilde nadrukkelijk laten zien: er zijn in onze familie ook mensen die deugen. Dankzij de veerkrachtige vrouwen om me heen is het gelukt. Ik kan wel zeggen dat m’n oma, m’n moeder en m’n tante me hebben gevormd tot wie ik nu ben.”

Fantastische moeder, ruggengraatloze vader. Fantastische tante, vreselijke oom. Je had alle reden om overtuigd mannenhater te worden.

„Ik ben argwanender naar mannen dan naar vrouwen. Met Philip (haar partner, red.) heb ik het goed getroffen. Op het vijftigjarig huwelijksfeest van zijn ouders keek ik om me heen en dacht: al die ontspannen blije mensen, gelul, dat kán helemaal niet. De werkelijkheid is anders dan hier wordt opgevoerd; ik doe wel even mee met die show. Maar ’t was geen show. Het bleken warme mensen die oprecht van elkaar houden en voor elkaar door het vuur gaan. Ik groeide op in een familie waar vrouwen alleen maar waardig waren voor de man als ze er op een bepaalde manier uitzagen of zich gedroegen. Knap blijven, niet te dik worden, je haar mooi, leuke kleren aan. Schone schijn.”

Je bent er niet verbitterd door geraakt.

„Het voornaamste dat je leert in mijn situatie is: incasseren, accepteren en doorgaan. Vervelend om beveiligd te moeten worden, maar zelfmedelijden heb ik nooit gevoeld. Brak vorig jaar twee keer achter elkaar m’n enkel en dacht alleen maar: dom van je, je had beter moeten opletten.”

Je bent in Amsterdam bij de Dappermarkt opgevoed door een moeder die het niet breed had. Altijd op zoek naar koopjes, bijna dagelijks chili con carne van de Aldi. Kun je daarom op tv zo meeslepend over lekker eten praten?

„Ik denk het. M’n vader kon goed koken met weinig en we woonden in een flat met 34 culturen om ons heen. Uit ieder raam kwamen andere geuren. Dan leer je zoveel smaken kennen. Toen m’n vader vertrok, moest m’n moeder financieel zien te overleven. Ze had net haar rechtenstudie afgerond, moest verhuizen… Dus veel chili con carne van de Aldi. Hartstikke lief van haar, maar als ik eraan denk, krijg ik weer kokhalsneigingen, omdat ik ’t te vaak heb gegeten. Daarom ben ik zelf gaan koken.”

Je verdiende als tiener een paar centen bij de groenteboer in de Scheldestraat. Leeftijdgenoten zouden denken: snel hippe sneakers scoren. Jij dacht: lekker parmaham kopen.

„Bij ons in de straat had je Feduzzi met heerlijke prosciutto. M’n moeder zat nog met een behoorlijke studieschuld, dus alles uit die winkel was voor ons een cadeautje. Had ik gewerkt bij de groenteboer, beloonde ik ons met parmaham. Dat was míjn drugs.”

Je had een hechte band met Peter R. de Vries, bent door hem gezonder gaan leven. Zorgde zijn dood voor een terugval in de vorm van vreetbuien en overgeslagen fitnesstrainingen of juist niet?

„Het was meer een soort gekke familieband dan vriendschap. Hij was als een oom voor me. Een bron van inspiratie ook. Heel fijn dat hij nog in deze boerderij is geweest, dat hij hier kerst heeft gevierd. ’Mil, ga nou sporten’, zei hij altijd tegen me en hij had gelijk. Ik heb het weer even laten versloffen en de cardioloog zei tegen me: meid, als je zo doorgaat, komt het niet goed. Dus ik pak ’t weer op. (Fluisterend:) Ik hou gewoon van hele slechte dingen. Toen ik – op advies van Peter – voor het eerst ging sporten en dus afviel, werd m’n achterban boos: hoe kun je, zie je wel, je bent net als al die anderen… Toen dúrfde ik bijna niet meer, maar nu ga ik echt weer beginnen. Proberen om mij gezond te laten leven… Je zou er een mooie documentaire over kunnen maken. Ik denk dat mensen in een deuk zouden liggen. Sommige dingen moet je me echt niet afpakken. Softijs is daar één van. De grootste liefdesbaby van Philip en mij is eten. We gaan op vakantie alleen naar plekken met heerlijk voedsel. Geen goed restaurant in de buurt? Mij niet bellen.”

Hoe moeilijk was het voor jou om na de dood van Peter R. de Vries weer naar RTL Boulevard te rijden?

„Ik heb me een tijdje teruggetrokken. Ben lang weggebleven bij de plek waar het is gebeurd. Als de studio van RTL Boulevard niet was verplaatst, zou ik waarschijnlijk niet meer zijn gekomen. Wil altijd een happy place scheppen voor anderen en als dat even niet kan, heb ik de neiging om me te verschuilen. M’n visagiste, met wie ik in zeven jaar een innige band heb gekregen, werd ziek. Ik wilde haar niet voor het hoofd stoten door me te laten opmaken door een ander, dus heb ik een tijdje niet gewerkt. Ze gaat inmiddels gelukkig weer overal met me mee naartoe, daar ben ik blij om.”

Je moeder zwom tegen de stroom in naar de advocatuur, jij doorliep – ook niet echt als zondagskind – het Vossius Gymnasium. Niet overwogen om net als zij rechten te gaan studeren?

„Heb ik een blauwe maandag geprobeerd. Na een paar dagen in de collegebanken dacht ik al: hier ga ik dood vanbinnen. M’n moeder zei: het recht is mooi, maar vergeet niet dat je als jurist de vuilnisbak bent voor de maatschappelijke problemen. ’t Werd dus TMF.”

Je kreeg een huilbui toen in jouw TMF-tijd naar buiten kwam wie je oom is. Je vreesde de gevolgen. Hebben jouw kwaliteit, kracht en uitstraling de vooroordelen verslagen?

„Dat weet ik niet. Achteraf kun je zeggen: juridisch had ik op grond van een familierelatie niet ontslagen kunnen worden, maar zo voelde het niet. Ik werd overspoeld door schaamte en angst. Dacht: nu wil niemand meer met me werken, wil niemand meer met me praten. Ik deed een show samen met Renate Verbaan en kon in de aanloop alleen maar huilen. Voelde me naakt. Tijdens de liveshow liep onderin het scherm een balk waarop kijkers hun mening konden geven. Als Renate presenteerde, moest ik die balk moderaten. Daar kwam veel bagger over mij voor binnen. Als je zoveel shit over je heen krijgt, word je een soort wandelende blauwe plek.”

Dacht je, toen je een rolletje kreeg in Onderweg naar morgen: Carice van Houten, eat your hart out?

„Hahaha, integendeel. Ik voelde me er misplaatst. Oh my god, er zijn mensen die de toneelschool hebben afgemaakt, dit is hun vak en zij hebben deze plek niet gekregen. Eigenlijk heel oneerlijk. Toen ik zwanger werd, heb ik meteen ontslag genomen.”

Jaren na dat soap-optreden constateerde je dat jouw familie een levende soap is geworden. Hoe sterk moet je zijn om daarin te kunnen blijven lachen?

„Humor redt altijd alles, ook in een bedrijf als het mijne. Je kunt in de stress schieten en in een hoek gaan zitten janken of je denkt: en weer door. En als je daar af en toe een grap over maakt, is het best leuk.”

De geheime plekken waar je met je moeder af moet spreken hebben etensnamen. Is dat zwarte humor?

„Het is vooral praktisch. Makkelijk te onthouden; ik vergeet de namen van eten niet. En natuurlijk is één van die namen tompouce. Dat kan niet anders. De tompouce hoort erbij in de familie.”

Hoe zorg je ervoor dat je moeder zich tegenover jou niet schuldig voelt?

„We hebben uitgebreid gesproken voordat ze het besluit nam om tegen haar broer te gaan getuigen en het boek Judas te schrijven. Er was niet echt een keuze. Het alternatief was niet veel beter. Natuurlijk is het vaak zwaar, dat constante op eieren lopen bij mensen die jou bewonderen of die van je walgen. Er zijn types die ons zien als verraders van het ergste soort.”

Je werd bijna van de weg gereden door een gek die riep: ’Jouw moeder is een NSB’er’. Dan is het niet echt prettig om tegen haar te moeten zeggen: ’Wat me nou toch weer is overkomen’

…

„Ik hou het meeste bij haar weg. Het is zo paradoxaal. Mijn werk is zoveel mogelijk mensen bereiken, dus veel worden gezien, en mijn moeder moet in principe door níemand worden gezien. De wereld van mijn moeder wordt steeds kleiner; alles wat over haar wordt gezegd, komt bij mij binnen. Dat is moeilijk. Krijg je te horen: ’O, ik vind die wereld van jullie zo fáscinerend’… Ha, leuk dat we jouw rariteitenkabinet zijn.”

Heeft Philip – regisseur van beroep – nog niet tegen je gezegd: Ik ga jouw leven verfilmen en jij mag zelf de hoofdrol spelen?

„Ik wil dat mijn kinderen zo min mogelijk worden belast met mijn verhaal. Wat ik vertel in de media is niet meer dan dertig procent van de ellende waar ik doorheen ga. Philip zou zo’n documentaire ongetwijfeld kunnen maken, maar ik vraag me af of zelfs hij alles wil weten wat ik heb meegemaakt. Ach, ik ben hartstikke dankbaar voor de kansen die ik ondanks alles heb gekregen.”

Je bent nog jong, de wereld ligt voor je open. Wordt je ambitie afgeremd door de familiesituatie?

„Door mijn drang naar vrijheid ga ik niet snel in zee met partijen waarmee ik veel geld zou kunnen verdienen. Met als gevolg dat ik langzamer groei. Als ik morgen de Staatsloterij win, dan wil ik een domein in en rond een boerderij dat ik kan delen met mensen. Waar iedereen tot zichzelf kan komen met koken, tuinieren, bloemschikken en nog veel meer. In een afgeschermde veilige wereld.”

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Hoe Rutte ons land langzaam laat wennen aan een volgende baan in de politiek**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 04:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 743 words

**Byline:** Tobias den Hartog

**Body**

Hij zou leraar worden, maar Mark Rutte heeft nu toch zijn oog laten vallen op een topfunctie bij de Navo. Tenminste, hij is ‘beschikbaar’, zegt hij veelbetekenend. Eerdere premiers kregen daar spijt van.

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

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

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

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

Op Prinsjesdag stelde Rutte in een gesprek met journalisten zijn standaard ik-ga-straks-gewoon-leraar-worden-antwoord ineens wat bij. ,,Je moet iets positiefs bijdragen aan de samenleving. Als onderwijzer doe je dat.’’ Maar gaat hij het dan echt doen? ,,Daar ga ik later nog eens goed over nadenken.’’

Pardon, dachten de journalisten toen ineens. Zou hij dan toch…? En inderdaad. In gesprek met De Telegraaf , in de marge van een VN-bijeenkomst in New York zes dagen later, zei hij ineens: „Ik heb ergens een stem in mijn achterhoofd die zegt: zou ik nog een keer mijn talent in de waagschaal moeten stellen voor iets internationaals? Mijn aarzeling is of het niet betekent dat je alleen maar speeches houdt. Maar ik sluit het niet honderd procent uit.”

Pion

Zo vreemd is de gedachte ook niet. Rutte is één van de langstzittende premiers van Europa en schroomt niet om naar Tunesië, Israël, Oekraïne, Marokko of Italië te vliegen. Of het nu gaat om de vluchtelingencrisis, de Russische inval, de oorlog met Hamas: Rutte bemoeit zich veel en graag, als een soort Europese vooruitgeschoven pion, met actuele problemen of conflicten. Hij staat bij iedereen in de telefoon, kreeg vanwege zijn lange staat van dienst altijd in mum van tijd collega’s als Angela Merkel of Johnson aan de telefoon. Veelzeggend: hij trof in de Italiaanse premier Meloni zijn achtste (!) Italiaanse leider tegenover zich.

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

En Rutte zegt dit ook niet zomaar. Een toppositie als voorzitter van de Europese Commissie (nu de Duitse Ursula von der Leyen) is moeilijk te bemachtigen. En de baan als voorzitter van de Europese Raad (nu de Belg Charles Michel) noemde Rutte meermaals - binnenskamers zeker - gewoon ‘heel saai’ en van te weinig gewicht. Voor de Navo voelt hij dus meer.

Succes

Toch is een soort open sollicitatie geen garantie voor succes. Ruud Lubbers wilde graag voorzitter van de Europese commissie worden. Jan Peter Balkenende ook. Maar je moet vooral veel bondgenoten hebben gemaakt, of een gebrek aan concurrentie hebben. Lubbers vond bijvoorbeeld de toenmalige Duitse bondskanselier Helmut Kohl tegenover zich die hem te weinig positief vond over de Duitse eenwording.

Maar waar Balkenende altijd ontkende in te zijn voor een internationale topbaan (achteraf bleek er achter de schermen wel degelijk hard door hem voor te zijn gelobbyd), lijkt Rutte het over een andere boeg te gooien. Hij maakt ineens openlijk zijn interesse kenbaar, met al het afbreukrisico van dien. Of zoals hij op Prinsjesdag óók zei: ,,Je leeft maar één keer.”

Bekijk hier al onze video’s over de politiek:

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Zege Sp. Neede 1 op Erix 1**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 05:54 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 92 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Sp. Neede 1 heeft Erix 1 met 2-0 verslagen in de 5e klasse op zondag.

Dit betekent dat Sp. Neede op de achtste plek staat met 6 punten en dat Erix nog steeds bovenaan staat, met hetzelfde aantal punten als SVBV 1 met 12 punten. Sp. Neede heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Erix. Op zondag 5 november om 14.00 uur speelt Sp. Neede bij SVBV op Sportpark SVBV.

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Provincies mijden pijnlijke keuzes rond landbouw en natuur, zegt het Rijk**

Trouw.nl

29 oktober 2023 zondag 02:40 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 787 words

**Byline:** Lukas van der Storm

**Body**

Provincies draaien te veel om pijnlijke keuzes heen die nodig zijn om de natuur te verbeteren, concludeert het Rijk. Bovendien zijn hun stikstofplannen niet concreet genoeg.

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

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

Geen pijnlijke keuzes

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

Met die concrete keuzes kunnen provincies eigenlijk maar één kant op, gezien de doelen en deadlines op het gebied van stikstof en waterkwaliteit. Als de landbouw – of andere bedrijvigheid – rondom natuurgebieden de natuur te zeer in de weg zit, zal ze moeten inschikken. Door minder dieren te houden per hectare (extensiveren), te stoppen of te verhuizen naar een plek verder van de natuur.

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

Toekomstvisie ontbreekt

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

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

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

Patstelling dreigt

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

Overigens zit er tussen provincies een hoop verschil. Ook Overijssel had liever meer duidelijkheid gehad over het geld. “Maar gelukkig lijkt er wel zicht op middelen voor concrete projecten in 2024”, concludeert BBB-gedeputeerde Maurits von Martels.

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

Lees ook:

Geen miljarden en geen perspectief: vertraging dreigt bij stikstofaanpak provincies

Door de val van het kabinet hangt er een groot vraagteken boven het ‘stikstoffonds’ van 24,3 miljard euro. Om hun aanpak niet vroegtijdig te laten vastlopen, hopen provincies dat er in elk geval voor de korte termijn 1,3 miljard euro beschikbaar komt.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Sp. Neede VR1 haalt thuis tegen Witkampers VR2**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 04:47 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 155 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Het is een ruime overwinning geweest voor Sp. Neede VR1 in de uitwedstrijd tegen Witkampers VR2 in de 3e klasse. De wedstrijd eindigde met een ongelooflijke 0-10 score.

Het resultaat betekent vier opeenvolgende overwinningen voor Sp. Neede met een totaal van vijf opeenvolgende nederlagen voor Witkampers. Het resultaat betekent dat Sp. Neede haar schone lei heeft behouden in drie opeenvolgende wedstrijden. Dit betekent dat Witkampers nog steeds laatste staat met 0 punten en dat Sp. Neede de nummer 2 is met 12 punten. Sp. Neede heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Witkampers. In de laatste vijf wedstrijden heeft Witkampers vijf keer verloren. Op zondag 5 november om 11.15 uur ontvangt Sp. Neede TVC '28 op Sportpark 't Haantje.

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**1-0 achter tegen Taiwan, verder laten Nederlandse korfballers het niet komen in de WK-finale**

De Volkskrant.nl

29 oktober 2023 zondag 03:33 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 638 words

**Byline:** Rob Gollin

**Body**

Een sterke en lastige tegenstander noemde de Nederlandse bondscoach Taiwan vooraf. Niettemin won Oranje vrij eenvoudig de WK-finale (9-27) van het gastland. Daarmee was de elfde Nederlandse wereldtitel een feit.

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

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

Trainingen op het eiland

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

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

Over de auteur

Rob Gollin schrijft sinds 2016 over sport voor de Volkskrant, vooral over wielrennen. Eerder was hij algemeen verslaggever, kunstverslaggever en correspondent in België.

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

Gemakzucht

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

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

Zondag kwam ‘Chinees Taipei’ tegen Nederland in de slotminuut nog in de buurt van de dubbele cijfers, maar in een laatste poging stuiterde de bal de korf uit. Na de sluitingsceremonie werd Niebeek gejonast door zijn spelers. Dit WK was zijn laatste toernooi, hij wordt technisch directeur bij de korfbalbond. Ard Korporaal, vanaf 2011 hoofdcoach van Fortuna, is zijn opvolger.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Alphia dwingt winst af met sterkspelende Donovan Olivieira: ‘Je ziet mij eigenlijk overal op het veld’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 11:58 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 553 words

**Byline:** Redactie

**Body**

Alphia heeft in eigen huis met 2-0 weten te winnen van het Leiderdorpse RCL. De overwinning kwam pas twintig minuten voor tijd tot stand na een treffer van Marwan Fennich en de beslissende goal van Donovan Olivieira.

Een oefenwedstrijd bood voor Donovan Olivieira bij Alphia de mogelijkheid om zich op het middenveld te tonen. Een wens die hij zelf koesterde, want daar zag hij op het niveau van Alphia meer uitdaging liggen dan op de backpositie. Ook Marcel Vondeling beviel het en inmiddels is hij niet meer weg te denken van het middenveld. Ook in het duel met RCL was hij weer de motor die de ploeg vooruit deed stuwen. ,,Ik moest aan het begin dat ik bij Alphia kwam de knop omzetten dat het een paar niveau lager was dan ik gewend was, maar uiteindelijk ging dat vrij snel. Op middenveld zie ik voor mijzelf op het middenveld ook een uitdaging liggen. We zagen allebei wel in dat het achterin mij vrij gemakkelijk af ging. Door blessures wilde de trainer mij op die positie uitproberen en ik ben daar niet meer weg geweest.”

Als middenvelder komen er andere taken om de hoek kijken, dan wanneer hij op zijn vertrouwde backpositie zou blijven. Het afgelopen jaar ontwikkelde hij zich rap, waardoor hij zich dit jaar meer en meer in een box-to-box rol kan schikken. ,,Ik wil veelzijdiger worden. Je ziet mij eigenlijk overal op het veld. In de jeugd bij Sparta speelde ik ook redelijk vaak op het middenveld. Ik wist dus wel wat het inhield. Dit jaar is het zaak om beslissender te worden met assists en doelpunten”, vertelde hij. Een goal kon hij terughalen, waarna hij later in het gesprek abrupt onderbreekt. ,,Sorry, ik heb het snel zitten checken. Het waren toch twee doelpunten.” En terecht, want als je beslissender wilt worden, moet je geen doelpunten vergeten. En zo schroefde hij tijdens het duel met RCL die productie nog maar eens op. Diep in blessuretijd wist de middenvelder zijn derde treffer van het seizoen te maken.

Leren van Jude Bellingham

Om verder in zijn rol te komen, kijkt hij vaak beelden. Voetballen kijkt Olivieira niet enkel ontspannen en voor zijn plezier. Nee minutieus kijkt hij oude beelden van grote middenvelders als Yaya Touré en nog verder terug in de tijd van Patrick Vieira. In het huidige profvoetbal probeert hij in aanvallend opzicht het nodige op te steken van Jude Bellingham. Wanneer kom je er nu bijvoorbeeld ‘bij’ in het strafschopgebied? ,,Ik probeer dat wel tactisch te bekijken. Dat is geen voetbal kijken om het kijken. Dat vind ik leuk om te doen en zo probeer je weer verder te komen.” En dat werpt zijn vruchten af, want Olivieira wordt steeds dwingender op het middenveld. ,,Ik denk ook dat we goed voetbal spelen. Alleen dat is niet genoeg. We moeten ook wedstrijden gaan winnen in deze sterke competitie.”

Het was al dik twee jaar geleden dat hij het oranje tenue van Alphia aantrok in plaats van het rood-wit van Alphense Boys. Na het kampioensjaar van Alphia zou hij weer terug keren aan de overkant van het sportpark, maar hij bedacht zich. Zijn gevoel vertelde hem een andere keuze te maken en dan twijfelt Olivieira geen moment. Aanbeland in zijn derde seizoen heeft hij nog geen dag spijt van die keuze. ,,Er is hier echt een warme cultuur en het is een gezellige club. Alles is hier goed geregeld.” Wat dat betreft zit de middenvelder bij Alphia op zijn plek.

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**RKGSV gaat met kleur op de wangen ten onder tegen favoriete Bergeijk; trainer Van den Eeden ondanks verlies trots op zijn ploeg**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 09:30 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 609 words

**Byline:** Wil van den Heuvel

**Body**

De topper tussen de ongeslagen ploegen van RKGSV en Bergeijk leek lange tijd op een puntloze remise uit te draaien. Uiteindelijk pakten de bezoekers na een benutte strafschop van Stijn Cuypers in de slotfase de volle buit, 0-1.

RKGSV-trainer Pierre van den Eeden heeft de afgelopen periode zijn ploeg weer behoorlijk wat kleur op de wangen gegeven. Zoveel zelfs dat zijn team na vier duels de ranglijst samen met Bergeijk en Unitas’59 aanvoerde. Af en toe bulderde gistermiddag zijn zware stem over sportpark Gerwen heen. ,,Ga het duel aan, je hoeft niet bang te zijn”, klonk het dan op luide toon. ,,We zijn zeker niet de mindere.”

De 65-jarige oefenmeester is trots op zijn jongens en laat dat merken ook. Hier en daar een mopper, maar overwegend een aai over de bol. ,,Ik heb ze vooraf in mijn speech geroemd. Wees trots. Dat zijn de supporters ook op jullie. Laat zien dat we RKGSV waardig vertegenwoordigen. Als we het uiteindelijk niet redden dan moet je er alles aan hebben gedaan.”

De spelers van RKGSV waren dan ook tot in de laatste vezel van het lichaam gemotiveerd. ,,Hebben jullie vanmorgen bij het opstaan naar buiten gekeken”, klonk het vooraf bij de Nuenense keuzeheer. ,,Zij zijn kunstgras gewend en nu regent en waait het op ons eigen veld van natuurgras. Daar liggen onze kansen.”

Zelfs voorzitter Peer Kamsma was vooraf druk in de weer met een bladblazer om het veld zo goed mogelijk te prepareren. ,,Dat hebben we er tenminste alles aan gedaan om het veld op zijn best te laten zijn”, glimlachte de preses tien minuten voor aanvang met een kop koffie bij de hand. ,,Derde klasse? Dat hebben we nog nooit gespeeld en daar wordt hier ook nog op geen enkel manier aan gedacht of gesproken.”

Alle goede bedoelingen aan De Polder 1 ten spijt lukte het de groen-witten uiteindelijk net niet. Medekoploper Bergeijk had daarvoor wel twee strafschoppen nodig om de beslissing te forceren. Lange tijd leek het uit te draaien op 0-0.

Totdat twintig minuten voor tijd Bergeijk een strafschop mocht nemen nadat RKGSV-verdediger Pim Simons zijn directe tegenstander Stijn Cuypers een duw gaf. Colin Bergmans miste echter vanaf de elfmeter stip. Doelman Tommy van de Gevel pareerde de inzet.

Vier minuten voor tijd kreeg Bergeijk een tweede strafschop na een handsbal. Ditmaal ging Stijn Cuypers achter de bal staan en die stuurde Van de Gevel de verkeerde hoek in, 0-1. Met enkele verwoede pogingen probeerde de thuisploeg daarna in het restant nog de gelijkmaker te forceren. Marco Raaijmakers en Tom van den Berk zagen hun mogelijkheden op niets uitlopen.

RKGSV-trainer Pierre van den Eeden had het tijdens de wedstrijd allemaal al zien gebeuren. ,,Mocht er één ploeg gaan winnen, is dat Bergeijk”, mompelde de oefenmeester naast de dug-out alsof hij het onheil bij een 0-0 stand al aan zag komen. ,,Jammer dat mijn voorspelling dan ook nog uit komt.”

Colin Bergmans baalde van het missen van de penalty, maar was tevens blij dat Stijn Cuypers het een kwartier later een stuk beter deed vanaf elf meter. ,,Dom dat ik die strafschop niet maak. Ik denk wel dat we verdiend hebben gewonnen.”

Bergmans is in het dagelijks leven trainer bij de PSV Academy. Van de 5-2 uitslag uit het Philips Stadion had hij niets meegekregen. ,,Ik ben de hele week met voetbal bezig. Dan is een wedstrijd zelf spelen een mooie afsluiting van de week.”

RKGSV: Van de Gevel; T. van den Berk, J. van den Berk, Simons, Raaijmakers; De Ronde (35. Kreemers), Maas, De Loo (85. Van Nisselrooij), Vorstenbosch; Van Erp, M. van den Berk.

Bergeijk: Bauhaus; Lavrijssen, L. Rutten (67. Michielse), Van de Laar, Bax (81. T. Rutten); Yusofi, Huyzers, Rondeel, S.Cuypers; J. Cuypers, Bergmans.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Terwijl hij wacht op een schouderoperatie is Jorben Nieuwenhuis een steunpilaar van Berkum: ‘Met een operatie kan je maanden niks’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 01:12 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 562 words

**Byline:** Julian Wiegers

**Body**

Vorig seizoen boorde AZSV het Berkum van Jorben Nieuwenhuis een plekje in de nacompetitie door de neus door zelf te verliezen, een van de mazen in de KNVB-wet. Geen reden voor de Zwollenaren om bij de volgende gelegenheid om gekke dingen te doen, op zoek naar wraak. Nee, men koestert juist het punt: 0-0.

Na het laatste fluitsignaal loopt Jorben Nieuwenhuis al snel richting de zijkant van het veld, waar zijn ouders staan. ,,Ze komen nagenoeg elke week kijken, ook bij uitwedstrijden”, vertelt de linksback van Berkum. ,,Dan is het vaste prik om even de week door te nemen."

En dus staat Nieuwenhuis (28) daar een tijdje te kletsen met pa en ma. Met een blikje frisdrank in z'n hand, want met zijn diabetes is het belangrijk dat het kind van de club zijn bloedsuiker op peil houdt. Inmiddels heeft Nieuwenhuis zijn weg in het omgaan met de ziekte aardig gevonden. En anders helpt Dennis Horstman, die in hetzelfde schuitje zit, zijn kompaan in de defensie wel.

Afkloppen

Waar Horstman lastiger mee kan helpen, is de issue met Nieuwenhuis’ schouder. Die is namelijk tweemaal gedeeltelijk uit de kom geraakt. Dus staat de verdediger op de wachtlijst voor een operatie. ,,Maar die wil ik eigenlijk een beetje tactisch plannen, zodat ik zo weinig mogelijk wedstrijden mis.” Dus bijvoorbeeld direct na het einde van het seizoen. ,,Heel misschien kan je het zelfs al een paar wedstrijden daarvoor doen, als je dan nergens meer voor speelt.”

Tot die tijd speelt Nieuwenhuis met een brace. En dat gaat tot dusver goed. Zo goed zelfs, dat het hoofd jeugdopleiding pupillen begint te twijfelen over de operatie. ,,Wil ik die eigenlijk wel, zo lang het goed gaat? Eigenlijk is het wachten tot het echt verkeerd gaat, en dan direct opereren. Maar tot nu gaat het goed - even afkloppen.”

Terwijl hij de operatie nog even vermijdt - ‘dan kan je vier, vijf maanden niks’ - is Nieuwenhuis een belangrijke spil in het verjongde team van Berkum. ,,Ik was een van de gemiddelde spelers qua leeftijd, maar ben nu een van de oudjes. Je rol in de groep wordt belangrijker. Waar ik eerder soms mijn mond hield, is het nu aan mij om mensen aan te spreken: dit wordt er gevraagd in de vierde divisie. Ik vind het wel een leuke rol."

Niet verliezen

Het ververste Berkum focust zich dit seizoen dan ook niet op een concrete plek op de ranglijst, maar vooral op het welbekende proces. Om te kijken waar in dat proces je staat, is AZSV een mooie test. En tegen de ploeg uit Aalten heeft Berkum het, zeker in de eerste helft, erg lastig. Grote kansen zijn er niet, terwijl de Zwollenaren wel vier keer met de schrik vrijkomen aan de andere kant.

Na rust is de enige grote kans juist voor de thuisploeg, maar die is niet aan Lars Miedema besteed. Verder doet Berkum vooral geen gekke dingen om tot de winst te komen. ,,Als je niet kan winnen, moet je zorgen dat je niet verliest. AZSV is al jaren een degelijke ploeg. Dan mag je, zeker gezien het spelbeeld, blij zijn met een punt”, vindt Nieuwenhuis.

Dat de ploeg inclusief jongelingen nu al in staat is om op een 0-0 te spelen, stemt de Zwollenaar tevreden. ,,We hebben nog niet verloren in eigen huis. Uit één zeperd tegen VVOG (6-1, red.), daarna weinig goals tegen. Dan doe je het met een jonge ploeg wel aardig, denk ik."

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

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**DVC'59 1 wint van Roswinkel Sp. 1**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 04:22 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 109 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Roswinkel Sp. 1 heeft een nederlaag te verduren gekregen. DVC'59 1 op Sportpark Bloemendaal was te sterk op zondag. De 5e klasse-wedstrijd eindigde in 1-0.

Op dit moment heeft DVC'59 3 punten en staat op de negende plaats, terwijl Roswinkel Sp. met 3 punten op de achtste positie staat. De nederlaag was voor Roswinkel Sp. de tweede nederlaag met één doelpunt verschil. Op zondag 5 november om 14.00 uur speelt Roswinkel Sp. thuis tegen GKC op Sportpark Roswinkel.

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**OJC Rosmalen gaat ook in derby met Blauw Geel’38 kopje onder: ‘Deze competitie is dubbeltje op z’n kant’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 05:02 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 560 words

**Byline:** Jochem Michels

**Body**

Het wil nog niet vlotten in de derde divisie voor OJC Rosmalen. Ook zaterdag kon er tegen een sterk Blauw Geel’38 geen resultaat behaald worden. Na bijna een hele helft goed mee te voetballen, kreeg de Rosmalense formatie één minuut voor rust het eerste doelpunt van de wedstrijd tegen. De bezoekers uit Veghel gingen na de rust door waar ze gebleven waren: goed voetballen en scoren. Het werd uiteindelijk 1-4.

Een van de weinige aanvallende lichtpuntjes voor de thuisploeg was Mouad Hassan (23), de technisch begaafde buitenspeler entertainde het publiek ondanks de ruime nederlaag. Alleen zou hij het zelf graag andersom zien. ,,Het is leuk om je tegenstander uit te spelen en van de fans mooie dingen te horen, maar je hebt er uiteindelijk niks aan. Ik heb liever dat ik helemaal geen bal raak en dat we de resultaten binnenhalen.”

Reden tot paniek is er echter niet. Op het Sportpark De Groote Wielen gelooft iedereen nog in het feit dat de punten zullen komen, zo ook Hassan. ,,We zijn zo vaak dichtbij geweest, daar halen we de motivatie uit. Deze competitie is een dubbeltje op z’n kant, ik denk dat de meeste teams van elkaar kunnen winnen. We zitten nu gewoon in een fase waar het niet mee zit, wanneer we daaruit komen slaan we de weg omhoog in. De hele selectie heeft vertrouwen", zegt Hassan, die met OJC op de laatste plaats staat.

De wedstrijd wordt ook nog eens gespeeld op Halloween, dus het zou best kunnen spoken

Prachtig affiche

Na de bittere pil van zaterdag te hebben geslikt, wordt er al stiekem een beetje vooruitgekeken naar komende dinsdag. OJC Rosmalen treft namelijk Eredivisionist Almere City in de KNVB-beker. ,,Dat zijn wedstrijden op zich, ongeacht de vorm en plek op de ranglijst kan iedereen zich ineens toch opladen voor zo’n bijzondere wedstrijd. De fans zijn enthousiast en iedereen stijgt boven zichzelf uit. Het zou een mooie opsteker zijn voor ons om daar iets neer te zetten. De wedstrijd wordt ook nog eens gespeeld op Halloween, dus het zou best kunnen spoken”, grapt de goedlachse dribbelaar.

Bij Blauw Geel’38 kwam het na rust echt op gang. Vriend en vijand waren onder de indruk van de doelpunten, maar vooral de opbouw die eraan voorafging. Een hoofdrol was er voor Ben van den Nieuwenhof (20), die twee doelpunten voor zijn rekening nam. ,,Ik heb geen moment gedacht dat we in de problemen zouden kunnen, dat gevoel heerste ook op het veld. Toen op een gegeven moment alles lukte, dacht ik dat er nóg meer doelpunten zouden vallen.”

Tekst gaat verder onder de foto

Van den Nieuwenhof leidde de dans bij een scorend Blauw Geel, maar was niet tevreden over de afloop van de wedstrijd. De perfectionistische goalgetter eist meer van zijn ploeggenoten. ,,Ik baal er enorm van dat we in de laatste minuut toch die clean sheet weggeven. We moeten de focus houden en meedogenloos zijn. Wanneer de mogelijkheid er is om te blijven scoren in deze competitie, moet je daar gebruik van maken. Dit had niet mogen gebeuren, achteraf ging het daar bij ons ook meer over dan over alles wat we goed deden. Zo houden we iedereen scherp en blijven we klimmen op de ranglijst.” Met deze overwinning mag zijn team omhoog kijken, het zoekt aansluiting bij de top vijf.

OJC Rosmalen - Blauw Geel’38 1-4 (0-1) 44. Robin Voets 0-1, 55. Koen van der Zanden 0-2, 61. Ben van den Nieuwenhof 0-3, 71. Ben van den Nieuwenhof 0-4, 90. Job Viellevoye 1-4.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**2.500 inwoners én toch in de derde klasse, ook dankzij Kees Verberne: ‘Ik blijf hier, al mag Xavi altijd bellen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 06:54 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 603 words

**Byline:** Lucas Crox

**Body**

Hoe het kan dat een club uit een dorp van zo'n 2.500 inwoners in de derde klasse speelt? ‘Een goede lichting’, zegt ONDO-uitblinker Kees Verberne, die zondag drie belangrijke punten pakte tegen directe concurrent Hegelsom. Het werd 2-0, opmerkelijk genoeg zonder goals van Verberne.

Lees hier alle verslagen van de op zondag gespeelde wedstrijden nog eens terug.

Voetballen in de derde klasse, dat hadden niet veel van de circa 2.500 inwoners van Heusden verwacht. ONDO was lang een gewaardeerde vierdeklasser, totdat het vorig seizoen na strafschoppen SVSH wist te verslaan in de nacompetitie. De club speelt nu voor het eerst in de clubhistorie in de derde klasse en pakte tot nu toe acht punten uit vijf duels. ,,Ons gezamenlijke doel is directe handhaving. Het is fijn om al vroeg in het seizoen de nodige punten te pakken, we zijn goed begonnen vind ik”, zegt trainer Ralph Verheijen.

Fijne overwinning

Dat ONDO het goed doet is voor een groot deel op het conto te schrijven van Kees Verberne. De aanvaller is dé man in vorm bij ONDO en maakte tot nu toe de meeste doelpunten voor zijn team. Dat is niks nieuws, hij was afgelopen seizoen ook al clubtopscorer. ,,Ik zit er lekker in ja. Helaas vandaag geen doelpunt voor mij, maar de drie punten zijn het belangrijkst. Dit is een fijne overwinning op een directe concurrent’’, aldus Verberne.

Pas sinds twee jaar ben ik in de spits beland, omdat het eerste elftal eigenlijk geen spits had

Verberne speelt zelf ook voor het eerst in de derde klasse. ,,Ik voetbal al mijn hele carrière bij ONDO, zo’n 19 jaar denk ik nu. Dat we nu op dit niveau spelen zegt veel over het team, we hebben een goede lichting’’, zegt de spits. De aanvaller heeft zich de laatste tijd goed ontwikkeld en voelt zich helemaal thuis op zijn ‘nieuwe’ positie: ,,Ik heb eigenlijk altijd als ‘nummer 10’ gespeeld. Pas sinds twee jaar ben ik in de spits beland, omdat het eerste elftal eigenlijk geen spits had. Dat bevalt uitstekend.’’

Door zijn vermogen om doelpunten te maken, speelt Verberne zich wellicht in de kijker bij grotere clubs, al moet hij daar niet veel van hebben: ,,Ik wil gewoon bij ONDO blijven voetballen en met dit team stappen maken. Er is geen kans dat ik hier vertrek, al mag Xavi – de trainer van FC Barcelona – me altijd bellen.’’

Tekst gaat verder onder de foto

Mooie affiches

De derde klasse levert mooie affiches op. Dit seizoen wordt er bijvoorbeeld gespeeld tegen grotere clubs als Bruheze, Stiphout Vooruit en Blerick. Dat trekt ook de nodige supporters naar Sportpark de Heikamp. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat een club uit een dorp als Heusden op een dusdanig niveau acteert. Het aantal meereizende bezoekers is wel flink gedaald, ziet ONDO-voorzitter Daniël van Schijndel: ,,Vorig seizoen speelden we vooral tegen clubs uit de regio, dat trekt automatisch meer supporters van beide kanten. Nu zijn het veel teams uit Limburg en omstreken.’’

Van de bezoekers die aanwezig waren op Sportpark de Heikamp vond de helft de wedstrijd tussen PSV en Ajax toch interessanter dan die van ONDO. Het was ook lang een slordig duel zonder uitgespeelde kansen. Het gevaar kwam vanuit beide ploegen vooral uit standaardsituaties. Aan het einde van de wedstrijd ontstonden er grotere ruimtes en werden er een paar flinke overtredingen gemaakt. De thuisploeg weet uiteindelijk de wedstrijd over de streep te trekken en wint met 2-0.

ONDO – Hegelsom 2-0 (1-0) 12. Stan Berkers 1-0, 87. 2-0 (e.d.).

ONDO: Van den Boer; Smits (64. Jansen), G. Verberne, Bosch, S. Berkers; Van der Heijden, Driessen, J. Berkers; Slegers (64. Van Gerwen), De Jong (75. Van Brussel), K. Verberne (88. Aarts).

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Laatbloeier Jeannette Smelt ontpopt zich tot triatleettopper en gaat voor de wereldtitel**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 10:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 637 words

**Byline:** Kees Klijn

**Body**

Zo’n vijf jaar geleden maakte Jeannette Smelt-Bergmans (39) kennis met triatlon en was direct verkocht. In Portugal plaatste ze zich voor de tweede keer in haar leeftijdsklasse voor het WK Ironman.

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’ Die beroemde woorden van Pipi Langkous passen helemaal bij het karakter van Jeannette Smelt (39), die in het gehucht Giersbergen nabij Drunen woont. ,,Mijn man verklaarde me voor gek toen ik in 2018 tijdens een vakantie in Frankrijk vertelde een hele triatlon te willen doen. Maar hij snapte me wel, wilde me steunen. Zelf was ik ervan overtuigd dat het kon. En dat ik daar de juiste mindset voor had.”

Toentertijd beangstigde haar het onbekende, zegt de van oorsprong Limburgse die vanwege de liefde naar de rand van de Drunense Duinen verhuisde. ,,Tegelijkertijd heb ik de drang om nieuwe dingen te leren, beleven en ervaren.”

Tegenwoordig zijn we een echt sportgezin en versterkt het op positieve wijze elkaar

Er lag nog een uitdaging op haar bordje. ,,Hoe ga je dat regelen? Een gezin met drie kinderen, een eigen bedrijf. Mijn man is ook ondernemer. Daar hebben we samen met onze kinderen onze weg in weten te vinden. De eerste paar jaar was het even wennen en zoeken naar de juiste balans. Puzzelstukjes leggen om het voor iedereen zo prettig mogelijk te maken. Tegenwoordig zijn we een echt sportgezin en versterkt het op positieve wijze elkaar. We delen een gezamenlijke passie, dat is leuk.”

Uitdaging gezocht

Jeannette, die de werktijden in haar beweegstudio Puur heeft aangepast aan haar sportieve ambities, heeft altijd die uitdaging gezocht. Als kind werd dat te weinig onderkend. Getrouwd, twee kinderen op de wereld gezet toen ze op haar dertigste verjaardag een wielrenfiets cadeau kreeg van haar man. Logisch. ,,Het idee had ik langer: als de kinderen naar school zouden gaan, kan ik gaan trainen.”

Ze nam triatloncoach Edo van der Meer in de arm die haar trainingsschema’s maakt, hij geeft de triatlete ook zwemtraining. ,,Voor het sociale aspect en het groepsgevoel ben ik lid geworden van atletiekclub DAK en voor het zwemmen van triatlonvereniging De Langstraat.”

Tekst loopt door onder de foto.

Onbekende paden bewandelen om haar droom te verwezenlijken heeft tot dusver heel goed uitgepakt. Zo palmde Jeannette in 2019 de titel Nederlands kampioen offroad in bij de elites op de mountainbike. Opvallend: helemaal achteraan gestart, want ze had geen rankingpunten. Tijdens haar eerste hele triatlon, de Ironman in 2019, werd ze derde. ,,Ik had geen gedegen looptraining kunnen doen vanwege blessures.”

Spiertje gescheurd

Vorige week zaterdag deed ze mee aan een halve Ironman in Portugal. Doel: zich kwalificeren voor het WK volgend jaar. Moest er wel worden gewonnen in haar klasse 35-39 jaar. Dat lukte, ook een bijzonder verhaal. ,,Ik had een spiertje in mijn kuit gescheurd. Mijn coach en ik bedachten verschillende raceplannen. Waaronder niet starten. Dat zag ik niet zitten, er was zo veel voor getraind en geregeld. Ik wilde de snelste fietstijd neerzetten, zodat de reis niet voor niks is geweest. Mijn voorsprong was na het fietsen zó groot, dat het een kwestie van verstandig uitlopen was om te winnen.”

Daarmee kwalificeerde Jeannette zich voor het WK Ironman in 2024. Resoluut: ,,Dan ga ik voor de titel.” Bovendien: ze is dan 40, komt terecht in een andere categorie. Als jongste. Ook dat biedt perspectief.

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

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

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**SP Lochem 3 verliest van FC Winterswijk 8**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 06:13 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 86 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

SP Lochem 3 heeft de uitwedstrijd tegen FC Winterswijk 8 op zondag in de 6e klasse verloren. De wedstrijd eindigde in 4-1.

Dit betekent dat FC Winterswijk op de vierde positie staat met 9 punten en dat SP Lochem de nummer 5 is met 6 punten. Op zondag 5 november om 10.30 uur ontvangt SP Lochem Ruurlo op Sportpark De Elze.

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Rietmolen 2 thuis verslagen door SP Lochem 2**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 03:51 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 95 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Rietmolen 2 heeft thuis 2-4 verloren van SP Lochem 2 in de 4e klasse.

Rietmolen staat nog steeds laatste met 0 punten. SP Lochem staat nog steeds aan de leiding met 15 punten. Rietmolen heeft twee wedstrijden minder gespeeld dan SP Lochem. Volgende tegenstander voor Rietmolen is Witkampers. De teams spelen tegen elkaar op zondag 5 november om 9.30 uur op Sportpark Leussinkpark.

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Witkampers VR2 werd ingemaakt door Sp. Neede VR1**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 04:50 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 129 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Witkampers VR2 heeft een zware tijd gehad in de thuiswedstrijd tegen Sp. Neede VR1 in de 3e klasse en werd pijnlijk bekritiseerd in een 0-10 nederlaag.

Witkampers heeft nu vijf wedstrijden achter elkaar verloren. Witkampers heeft 0 punten en staat op de zevende plek, terwijl Sp. Neede met 12 punten de tweede plek inneemt. Sp. Neede heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Witkampers. Witkampers heeft in de laatste vijf wedstrijden vijf keer verloren. Witkampers speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 5 november om 11.30 uur op bezoek bij Broekland op Sportpark't Horsthuis.

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**SP Haarlo 2 overklast in de uitwedstrijd door Grol 13**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 03:51 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 120 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

SP Haarlo 2 heeft een pak slaag gekregen in de uitwedstrijd tegen Grol 13. Ze verloren met 8-0 in de 7e klasse.

SP Haarlo heeft nu vijf wedstrijden achter elkaar verloren. Met 10 punten staat Grol op de vijfde plaats, terwijl SP Haarlo met 0 punten op de twaalfde plek staat. In de laatste vijf wedstrijden heeft Grol drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl SP Haarlo vijf nederlagen heeft. Op zondag 5 november om 12.00 uur speelt SP Haarlo thuis tegen GSV '63 op Sportpark De Berkel.

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Rietmolen VR1 en Sp Rekken VR1 delen de punten**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 04:51 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 95 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Thuisploeg Rietmolen VR1 en Sp Rekken VR1 hebben de punten gedeeld in hun ontmoeting in de 4e klasse. De wedstrijd eindigde in 3-3.

Rietmolen staat nu op de achtste plaats met 4 punten, terwijl Sp Rekken op de tiende plek staat met 2 punten. Volgende tegenstander voor Rietmolen is VIOS B. De teams spelen tegen elkaar op zondag 5 november om 11.30 uur op Sportpark De Sonders.

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Tijdens de intense WK-finale spat bij The Pickwick Players de liefde voor rugby er vanaf**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 04:05 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 696 words

**Byline:** Marek Veurtjes

**Body**

De stilte die viel na het laatste fluitsignaal van de intense WK-finale was een passend slot van een avond, waarbij de liefde voor rugby er bij The Pickwick Players vanaf spatte. Dat Zuid-Afrika ten koste van Nieuw-Zeeland zijn vierde wereldtitel veroverde (12-11), was zelfs bijzaak.

Net als de Zuid-Afrikaan Cheslin Kolbe, was menig Pickwick Player in staat het shirt over het hoofd te trekken. Amper kon men in de bomvolle kantine het slot van de eindstrijd nog aanzien. De razendsnelle winger moest door een gele kaart voor tien minuten naar het strafbankje. Terugkomen op het veld zou hij daardoor niet meer. Bij een 12-11 voorsprong was het een catastrofale fout in wording.

Mede door de meelijwekkende beelden van Kolbe, die amper kon aanzien hoe de ‘springboks’ het punt voorsprong met man en macht verdedigden, viel er na het laatste fluitsignaal een prachtige stilte. Terwijl Kolbe emotioneel zijn ploeggenoten bedankte, moesten de intens meelevende aanwezigen in Deventer na een anderhalf uur durende storm even bijkomen.

Passender kon het niet. Ook bij de traditionele haka van Nieuw-Zeeland, vlak voor de aftrap, was het stil. Net zo stil als de titelverdediger was. Zoals het hoort aanschouwden de ‘springboks’ de ceremoniële dans van de ‘All Blacks’ stil en omarmd op de middellijn.

Een rode kaart, gemiste penalty’s en een afgekeurde try. Alles wat een zinderende finale nodig had, zat erin. Het werd beleefd alsof het Nederlands team een eindtoernooi speelde. ‘We’ waren er niet bij, maar dat deerde niemand. De ooh’s en aah’s waren ontelbaar, aangewakkerd door kinderen op de voorste rij. Eentje wendde, net als Kolbe, zijn gezicht af van het scherm in de onheilspellende slotminuten. Een zo mogelijk nog mooier beeld.

Toewijding

Diverse Pickwick Players waren zo toegewijd dat ze één of meerdere wedstrijden in Frankrijk bezochten. Het lange wachten was volgens speelster Puck Meijer, één van de initiatiefnemers voor de ‘Franse avond’, de moeite meer dan waard. Één van de grootste sportevenementen ter wereld maakte op haar diepe indruk. ,,We hebben met open mond naar Nieuw-Zeeland zitten kijken. Ze zijn allemaal minstens twee meter lang.”

Bij een wedstrijd zorgde een opstootje voor een mooi moment. ,,Wij dachten allemaal ‘huh’, en direct werden ze weggehaald. Een minuut later kwamen ze omarmd als vrienden terug en ging het hele stadion los. Alle supporters van verschillende landen zitten door elkaar. Het was één groot feest.”

Een bonte verzameling

De mannelijke hoofdmacht van Pickwick is net als de wereldkampioen een bonte verzameling van culturen en formaten. Groot, klein, dik en dun. Sterker nog, een goede rugbyploeg heeft verschillende types nodig.

De Zuid-Afrikaan Mason van der Watt kwam min of meer zomaar aanwaaien en Engelsman Tom Wills is inmiddels naast speler ook assistent-trainer. Speler Mike Klunder vindt het prettig om van rugby bezeten mensen om zich heen te hebben. ,,Ze zijn serieuzer. Ik denk dat dat helpt om beter te worden.”

Bij menig andere sport zou iemand met minimaal zicht in een laag team belanden, bij de tweedeklasser speelt Lucas Hammink ‘gewoon’ in het eerste. Ondanks dat hij met bril maar 25 procent ziet.

Zingen met de ‘eilanders’

Via Mau Simeona, de vorige Pickwick-trainer uit Samoa, belandde Klunder zelfs op het NK sevens. Zeven tegen zeven dus, waar Klunder in een team met onder meer profs uit Fiji, Tonga en Nieuw Zeeland trainde. Dat hij geen wedstrijden speelde maakte de ervaring er niet minder om.

,,Mau, ik kom niet mee op dat niveau”, zei ik eerst. ‘Je bent echt knettergek dat je die kans niet pakt’, zei iedereen hier. Uiteindelijk ben ik heel blij dat ik ben gegaan.” Niet alleen het niveau, ook het zingen bleef bij. ,,Ze zongen aan tafel, maar ook na iedere wedstrijd om God te bedanken. Ik ging er ook in mee. Voor zulke mensen is rugby alles.”

Dat Fiji-aanvoerder en sterspeler Tuisova op het WK bleef terwijl zijn zoon overleed, kon hij zich gek genoeg wel voorstellen. ,,Hier is het meer vriendschap tussen spelers. Daar is het broederschap. Ze zien elkaar echt als familie.” Hij dreigde zijn familie dus in de steek te laten. Opeens snap je waarom Kolbe zo schuldbewust het shirt over zijn hoofd trok.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Monique (56): ‘We moeten in Westland wat minder Hagenaars binnen laten’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 03:30 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 664 words

**Byline:** Alphons de Wit sr.

**Body**

Monique van der Steen – Van den Akker (56) is gezinshuishouder in Mi Casa Sui Casa en biedt, samen met echtgenoot Willem, een warme ankerplaats voor kinderen die voor korte of langere tijd niet thuis kunnen wonen.Van wie ben jij er één?

Van Jan van den Akker en Mappie Boers. Mijn vader was warme bakker, aanvankelijk in Delft. 51 Jaar geleden kwamen we in het Westland wonen omdat mijn moeder, een ’s-Gravenzandse van geboorte, gek werd in Delft. Zij ontzorgde mijn vader zodat hij zich volledig bezig kon houden met zijn zeven bakkerswinkels.

Waar staat het Westland voor volgens jou?

,,Westland is mijn thuishaven. Ik zou nergens anders willen wonen. Ik vond de mensen en de scholen waar ik op heb gezeten, helemaal geweldig. De sfeer, de ons kent ons mentaliteit maakt dat ik me helemaal thuis voel.’’

Wat maakt je trots op het Westland?

,,Ja, ik zeg wel overal dat ik uit het Westland kom. De mensen zijn lekker direct, de echte Westlanders in elk geval. En we staan altijd voor elkaar klaar. Een van onze buren kreeg een ernstige ziekte. We gingen niet zoveel met elkaar om, maar toen ze ziek werd stond iedereen klaar voor haar. Soms staan er opeens mensen voor de deur van het gezinshuis met een bloemetje. Dat is toch geweldig?’’

Wat vind je mooi aan het Westland?

,,Vroeger kon ik echt genieten van de kassen. Helaas zie je een ontwikkeling dat het Westland steeds meer wordt volgebouwd en dat vind ik zo jammer. Het strand, daar kan ik ook enorm van genieten, daar ben ik helemaal verliefd op. Lekker wandelen zomer en winter.’’

Wat is de mooiste Westlandse uitdrukking?

,,Je kunt me de bout hachelen, dat vind ik een prachtige opmerking die ik te pas en te onpas gebruik in de zin van je kunt het heen en weer krijgen.’’

Groos

In derubriek Groosgaan Alphons de Wit en Esdor van Elten beurtelings in gesprek met bekende en onbekende streekgenoten, op zoek naar het antwoord op de vraag: wat maakt het Westland en de Westlanders bijzonder?

Ook meedoen? Mail dan naargroos@ad.nl

Wat doe je als mensen kritiek hebben op het Westland?

,,Ik verdedig het Westland wel want ik vind het een prachtstreek en ik woon er met heel veel plezier. Als ik merk dat mensen niet te overtuigen zijn en dat ze hun gelijk willen halen dan vind ik het geweldig dan kunnen ze dat krijgen. Als je ouder wordt dan leer je dat wel, de zaak loslaten.’’

Wat mag nooit verloren gaan?

,,Mijn strand, maar dat wordt niet bedreigd. Dat er zoveel kassen verdwijnen dat vind ik heel erg. Kassen horen bij het Westland. Als je Westland zegt, dan zeg je kassen. Niet gewoon glas he, ze geven ’s nachts hartstikke mooi licht.’’

Wat is je favoriete plek in het Westland?

,,Slag Beukel, rechtsaf. Het is daar zo lekker rustig. Daar kun je tot jezelf komen.’’

Wat zou je aan het Westland willen veranderen?

,,De instroom van mensen uit de randgemeenten. De Polen die hier binnen komen zijn geweldige mensen. Ze werken keihard en ze zijn superlief, daar moeten we zuinig op zijn. Maar we moeten wat minder Hagenaars binnen laten. De Hagenaars die ik ken hebben een beetje een grote bek en daar ben ik niet zo van gediend. Ik zeg altijd iedereen gedag, maar die Hagenaars reageren nergens op.’’

Welke eisen stel je aan een Westlander?

,,Een Westlander moet op de eerste plaats recht voor zijn raap zijn. Gewoon altijd zeggen waar het op staat. Hij moet betrouwbaar zijn, je moet afspraken met hem kunnen maken. Bij de bouw van het nieuwe gezinshuis werden afspraken gemaakt op basis van vertrouwen.’’

Welke Westlander verdient een standbeeld?

,,Van Fred Zuidgeest. Die heeft ons zo ontzettend goed geholpen bij de totstandkoming van het huis. Bovendien doet hij heel veel voor onze kinderen. Ze noemen hem al de tweede vader.’’

Hoe ziet het Westland er over 25 jaar uit?

,,Ik denk dat het helaas helemaal volgebouwd is. De kassen zullen door de strengere wet- en regelgeving verdwijnen. Ook die kneuterige stalletjes waar je een bosje bloemen of en zakje paprika’s kan halen gaan verdwijnen omdat mensen lopen te jatten. Dat vind ik zo jammer.’’

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Sfeer thuis blijft goed bij handbalfamilie Michielsen: strijd tussen vader en zoon eindigt gelijk**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 04:54 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 639 words

**Byline:** Johan van der Putten

**Body**

Zaterdag 28 oktober, om deze datum stond al lange tijd een rondje in de agenda van de Bredase handbalfamilie Michielsen. Vader en zoon moesten het dan in de BENE-League tegen elkaar opnemen, Pepijn als speler van Handbal Aalsmeer en zijn pa Fred als coach van Kembit-Lions.

Veel familieleden en vrienden zaten op de tribune om de familieclash tussen vader en zoon Michielsen te zien. Ze zagen een duel tussen de twee Nederlandse grootmachten Green Park/Handbal Aalsmeer en Kembit-Lions/Sittardia dat tot de laatste seconde spannend was. De ploeg van Fred ging de slotfase in met een nipte 27-28 voorsprong, maar toch moest de coach in de laatste seconde nog vrezen voor een nederlaag. De inzet van de thuisploeg trof geen doel, waardoor de wedstrijd eindigde in 28-28.

,,De achterban was er meer mee bezig dan wij. Iedereen vroeg of we zenuwachtig waren”, zegt Fred na afloop. ,,We konden er alleen maar om lachen hoe druk iedereen er mee was”, vult Pepijn aan. Veel contact in aanloop naar het duel was er niet tussen de twee. ,,Je wilt elkaar niet wijzer maken. We blijven toch concurrenten.”

Met nog een kleine vier minuten te spelen, mocht Pepijn een 7-meterworp nemen. Dat haalde bij zijn vader een herinnering boven uit een eerder treffen tussen de twee. Destijds zat hij bij DFS Arnhem en zijn zoon bij Hellas. ,,Vlak voor tijd scoorde Pepijn toen de winnende uit een penalty. Ik dacht, ik zal toch niet weer door toedoen van mijn eigen zoon verliezen. Gelukkig miste hij, al hoopte ik wel dat hij een goede wedstrijd zou spelen en heel zou blijven.”

Op de training heb ik mijn arm overstrekt, maar ingepakt en met pijnstillers kon ik spelen

Vanzelfsprekend baalde Pepijn van zijn gemiste poging. ,,Ik had niet verwacht dat de keeper zou springen. Hij deed het goed, maar het was ook slecht geschoten.” Dat één van zijn armen was ingepakt wilde de 26-jarige niet als excuus gebruiken. ,,Op de training heb ik mijn arm overstrekt, maar ingepakt en met pijnstillers kon ik spelen.” Begin december moet hij wel worden geopereerd. Dan verwijderen ze een botje uit zijn linkerenkel. Ook bij zijn rechterenkel moet dat gebeuren, maar dat doen ze pas aan het einde van het seizoen.

Aan het begin van het jaar hadden vader en zoon niet verwacht dat ze nog een keer tegenover elkaar zouden staan. Pepijn speelt weliswaar al sinds 2019 voor Aalsmeer, maar Fred was begin dit jaar nog coach bij de vrouwen van Quintus. ,,In februari heb ik mijn contract ingeleverd wegens een verschil van inzicht. Het einde van mijn carrière dacht ik.” Toen kwam er een belletje van Lions.

Ik kan thuiskomen. Als ik had gewonnen dan was niet iedereen thuis blij geweest

De ploeg uit Sittard is niet zomaar een ploeg. Het is de rivaal van Aalsmeer en de kampioen van Nederland. Beide teams wonnen in de afgelopen negen seizoenen vier keer de landstitel. Het andere seizoen werd niet uitgespeeld vanwege corona. ,,Voor een ander team uit Limburg zou ik niet heel dat stuk rijden”, zegt de inmiddels in Etten-Leur wonende coach. Zijn zoon woont in De Lier.

Dankzij het gelijkspel blijft de sfeer goed thuis bij Fred Michielsen. De gunfactor van de achterban lag immers meer bij Pepijn, vermoeden de twee. ,,Een moeder is voor haar kind, mijn dochter Celine is coach van Aalsmeer-2. Mijn jongste dochter Renske is denk ik neutraler”, legt Fred uit waarom. ,,Ik kan thuiskomen. Als ik had gewonnen dan was niet iedereen thuis blij geweest.”

Blijf op de hoogte van het laatste sportnieuws via de BN DeStem-nieuwsbrief!

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Film: Verkeerschaos In De Hoofdstad**

De Telegraaf.nl

29 oktober 2023 zondag 6:00 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** OPINIE; FRONTPAGE

**Length:** 726 words

**Byline:** Marcel Peereboom Voller

**Body**

Scènes 1-3: Heden. Carice van Houten als verkeerswethouder Melanie van der Horst, Barry Atsma als de brandweerman en de Amsterdammers als morrende omstanders. Regie: Eddy Terstall.

(Brouwersgracht, oktober). De bewoners van de hoofdstedelijke grachtengordel staan voor een raadsel. Opeens zijn de Amsterdamse grachten afgesloten met rood-witte paaltjes, voor alles met meer dan twee wielen. Ach ja, het is die proef, weet een van de omstanders.

Het Palenplan. Het gaat een jaar duren, bromt een jongen op een fatbike. „Welnee”, zegt een jonge vrouw. „Hoe moet het dan met de hulpdiensten? Wat als er brand uitbreekt, of er ligt iemand slecht?” Voorzichtig neemt ze een slok van haar gloeiend hete havermelkcappuccino. „Ik zeg je: dit gaat nog geen week duren.”

(Stadhuis, dezelfde morgen). Verkeerswethouder Melanie van der Horst neemt een slok van haar gloeiend hete havermelkcappuccino. Haar assistent kijkt in de agenda. „Mevrouw, om half elf heeft u een afspraak met de brandweercommandant, om te kijken hoe het gaat met het Palenplan om sluipverkeer tegen te gaan.” „Sluipverkeer?” De wethouder (ze heeft geen beha aan, het is tenslotte een Nederlandse film) lacht hysterisch. „Alle verkeer! Alles op fossiele brandstof!”

(Brouwersgracht, dezelfde morgen). Geloei van sirenes klinkt. Twee brandweerwagens houden met piepende remmen halt voor de rood-witte paaltjes. Een archetype stoere brandweerman springt uit de cabine en kijkt vorsend om zich heen. „Zo hee”, zegt de vrouw met de havermelkcappuccino goedkeurend.

Scène 4: Verleden.

Renée Soutendijk als verkeerswethouder Melanie van der Horst en Huub Stapel als verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen.

(Weesperstraat, juli). Woedend slaat verkeerspsycholoog Tertoolen op de slagboom waarmee de Weesperstraat, één van de belangrijkste verkeersaders, zes weken is afgesloten voor alles met meer dan twee wielen. „Hou ermee op, Melanie! Je bent geen knip voor je neus waard als je dit nog langer in stand houdt. De hele stad staat stil! Brandweer én ambulances kunnen nergens heen. Buurtbewoners worden gek. Je laat toeristenbussen door, maar busjes met ouderen of mensen met een beperking niet! Waar ben je mee bezig Melanie!”

Rustig neemt de verkeerswethouder een slok witte wijn. „Met onze toekomst Gerard. Met het stoppen van het fossiele monster. Ze pakken maar de fiets.”

Scene 5-7: Heden.

(Brouwersgracht, oktober). De brandweerman staat al tien minuten te hannesen om het rood-witte paaltje van het slot te krijgen. Vloekend en tierend. „Er is brand, en ik sta hier te kloten met die paaltjes! Straks hangen de mensen daar op de gracht met hun nageltjes aan de kozijnen. Dit ken tonnie?”

(Stadhuis, dezelfde morgen). De verkeerswethouder neemt de telefoon op. „Wat? Ze krijgen de paaltjes niet van het slot? Dan gaan we ze extra trainen!”

(Brouwersgracht, dezelfde morgen). „Extra trainen?” brult de brandweerman. „Is ze nou helemaal van de pot gerukt?”

Scene 8: Toekomst. Een nog nader te bepalen, al dan niet buitenechtelijke telg uit het geslacht Römer als verkeerswethouder Melanie van der Horst. Maria-Magdalena Krabbé, achterkleindochter van acteur/kunstenaar/alleskunner Jeroen, als burgemeester Halsema.

„Weet je het zeker, Melanie?” De burgemeester heeft er weinig vertrouwen in, na het debacle van De Knip en het mislukte Palenplan dat al na een week werd stopgezet. „Jazeker burgmeeseter”, antwoordt de verkeerswethouder, nippend aan haar gloeiend hete havermelkcappuccino. „8 december is de dag. Dan zal alles op twee wielen in het grootste deel van de stad niet harder morgen rijden dan 30 kilometer per uur.”

„Maar heb je wel aan alles gedacht Melanie? Zijn de verkeerslichten erop afgesteld? De infrastructuur is toch nog niet aangepast? Hoe gaan we dat handhaven? En denk je niet dat de wegen waar nog wel 50 mag worden gereden volledig dichtslibben?”

De verkeerswethouder lacht de lach van een waanzinnige. „Ach burgemeester, dat is toch gewoon politiek? Hersenspinsels. Proefballonnetjes. Experimenten! Theorieën, bedacht aan een bureau, die in de praktijk gedoemd zijn te mislukken. Maar ik ga wél de geschiedenis in als de wethouder die deze stad groen heeft gemaakt! Woehahahaha”|

(Apocalyptisch camerashot, uitzoomend, van bovenaf:) Een blikken lint van verlaten voertuigen, sommige met onkruid overwoekerd, andere in brand gestoken, slingert zich door de straten van de onleefbare stad…

EINDE

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Bosz vond PSV voor rust ‘bagger’ en is over de rest dik tevreden: ‘Ajax kon wel vier keer scoren’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 06:07 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 624 words

**Byline:** Rik Elfrink

**Body**

Trainer Peter Bosz van PSV was na PSV-Ajax van zondagmiddag (5-2) een tevreden man, maar over de hele wedstrijd helemaal niet content. Zeker in de eerste helft was hij niet te spreken over zijn elftal. ,,Ik heb in de rust eigenlijk maar niks hards gezegd. Ik heb ook geen donderspeech gegeven. Iedereen die hier was, zag dat het bagger was in de eerste helft. In balbezit, het zetten van druk. Het was gewoon niet nodig om te schreeuwen.”

Vooral met een andere manier van druk zetten, kreeg PSV meer grip, vond Bosz. ,,Gelukkig begonnen we na rust eindelijk weer te voetballen. We hadden zoveel balverlies, terwijl het juist onze kracht is dat we goed kunnen voetballen. Als je wilt opbouwen en steeds balverlies lijdt, zegt iedereen dat het open staat. Maar dat lag aan het balverlies.”

Gelukkig

,,Van de eerste helft werd ik niet blij, maar de tweede helft maakte me wel heel gelukkig. Ajax kan vier keer scoren voor rust en dan mag je helemaal niks zeggen. Als je zo slecht aan een wedstrijd begint, is het heel moeilijk om het om te draaien. Dat is gelukt dankzij de jongens die erin kwamen en dan heb je wat geluk nodig. Eerder dit seizoen deden we dit bij Vitesse ook.”

Bosz wisselde Joey Veerman en Malik Tillman bij PSV al na 45 minuten. ,,Joey zal ongetwijfeld pissig zijn, maar ik zag geen andere mogelijkheid dan de wedstrijd te draaien De eerste helft was het ren je rot, van beide kanten. Wij hadden zelf ook vaker kunnen scoren voor rust, maar we hadden zelf geen controle vanuit balbezit. Joey maakt ons heel sterk vanuit balbezit en als dat niet goed is, wissel ik. We hadden meer power nodigen zijn grote kracht ligt in balbezit, vooruit. Maar als hij dat niet brengt......”

(verhaal gaat verder onder de foto)

Specifieke kwaliteiten

PSV had ook een grandioze Hirving Lozano aan boord. ,,Dat moet je bij hemzelf zoeken en heeft niks met mij te maken. Het is iemand die heel specifieke kwaliteiten heeft en dat heb je kunnen zien vandaag.” Met drie goals drukte de Mexicaan een zware stempel op de wedstrijd, die vooraf al een mentaal spel was omdat Ajax zo slecht draait en PSV juist alles won.

,,Ik ben daar de hele week wel mee bezig geweest”, zegt Bosz. ,,Iedereen had het over grote uitslagen, maar zij hebben kwaliteiten om onze fouten af te straffen. Dat hadden ze voor rust ook kunnen doen. De tweede helft was van Ajax ook broos, dat hebben we ook kunnen zien.”

Andere inzichten

Heeft Bosz nu anderen inzichten gekregen over de ‘tien’ van PSV. Hij blijft alle opties als volwaardige mogelijkheden zien. ,,Joey Veerman heeft negen goede wedstrijden voor ons gespeeld en was eerder belangrijk of beslissend. Ik kijk altijd naar het hier en nu. We zijn vandaag na rust wat meer met twee tienen gaan spelen, hoewel Ismael ook echt als acht moest spelen. We zullen de volgende wedstrijd kijken wat het beste is. Guus (Til, red.) presteert op dit moment top en Malik Tillman is een hele goede speler. Ismael (Saibari, red.) natuurlijk ook.”

Invallers

Bosz loofde zijn invallers. ,,Een speler moet als invaller kunnen brengen wat er vandaag gebracht is. Op het moment dat je moet leveren moet je leveren en dan moet je geen zeikverhalen hebben. Guus en alle andere invallers stonden er. Ricardo Pepi en Yorbe Vertessen deden dat ook. Dankzij de invallers hebben we misschien al zes punten verdiend.” Ook keeper Walter Benitez kon rekenen op een compliment. ,,Hij moest twee keer vissen en dat is hem deze competitie nog niet eerder overkomen. In de een tegen een is hij wel ijzersterk en bij de eerste tegengoal anticipeerde hij denk ik wat laat.”

Dat PSV zo slecht begon? ,,Ik hoop dat het een incident is. Soms verliezen alle ploegen in een weekend. Dit was zo'n weekend waarin het zou kunnen. Gelukkig konden wij het op tijd omdraaien.”

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Gemengde gevoelens bij Hattem en OWIOS na een knotsgekke slotfase: ‘Er had meer ingezeten’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 09:01 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 664 words

**Byline:** Stan Lelieveld

**Body**

Zowel Hattem als OWIOS hebben het gevoel twee punten verloren te hebben na het 1-1 gelijkspel. Frappant genoeg vinden beide ploegen de remise wel terecht. Gemengde gevoelens dus na een matig duel en een knotsgekke slotfase.

Na afloop van de wedstrijd probeert Hattem-trainer Arjan ten Hove zijn spelers moed in te praten. ,,Als we met dezelfde inzet blijven voetballen als vandaag, dan komt die overwinning vanzelf”, zegt hij tegen zijn spelers die in een kring om hem heen staan. Hattem heeft een punt binnengesleept. Met een flinke portie werklust, maar zeker niet met goed voetbal.

Ten Hove overpeinst na afloop het wedstrijdverloop en vindt de extreem late gelijkmaker van de gasten heel zuur. ,,Het gelijkspel is gezien het spelbeeld wel terecht, denk ik. Er staan bij ons zes spelers van twintig jaar of jonger op het veld en die jongens gun ik het zo dat ze een keer winnen. Echt heel jammer, die late tegentreffer”, is het sippe commentaar van Ten Hove na afloop.

De trainer heeft alle recht om teleurgesteld te zijn. Hattem speelt verre van groots, maar heeft van tegenstander OWIOS weinig te duchten. De eerste helft is de wedstrijd redelijk in balans, de tweede helft domineren de gasten uit Oldebroek. Het aantal kansen is echter op de vingers van een hand te tellen en tegen het einde van de officiële speeltijd lijkt iedereen vrede te hebben met de 0-0.

Kramp

Tot het moment in de 85e minuut wanneer de gevaarlijkste aanvaller bij Owios, Cornell Balk, in het strafschopgebied een duwtje krijgt en naar het gras gaat. Een discutabele strafschop volgens velen, maar niet volgens de hoofdpersoon zelf. ,,Ik zette die dribbel in en kreeg kramp in allebei mijn benen. Op dat moment kreeg ik die drukker. Dat was sowieso een penalty. Ik ben niet iemand die een val opzoekt. Dat zou ik misschien wat meer moeten doen”, zegt Balk over het eerste spraakmakende moment.

Verrassend genoeg eist OWIOS-aanvaller Jasper Schut de bal op om de strafschop te nemen. Uitgerekend de speler die helemaal niet in de wedstrijd zit. Hattem-doelman Alec van Dijk keert de inzet en dat is dan juist niet zo verrassend. Balk: ,,We hebben geen afspraken over wie strafschoppen neemt. Het is maar net wie er lekker in de wedstrijd zit.” Logischer was het derhalve geweest als Balk zelf de strafschop genomen had.

Ik ben niet iemand die een val opzoekt. Dat zou ik misschien wat meer moeten doen

De misser van Schut heeft wel tot gevolg dat Hattem weer in eigen kansen gelooft. Bij de eerste de beste tegenaanval belandt de bal opnieuw op de stip en bij de thuisploeg zijn ze wel zo bijdehand om de juiste man achter de bal te zetten. Wesley van Winsum scoort en bekroont daarmee een goede wedstrijd van zijn kant.

Erg zuur

Toch valt ook hem het uiteindelijke resultaat zwaar. ,,Het ging de hele wedstrijd gelijk op, dus is de 1-1 wel een terechte uitslag. Maar als je hem in de 96e minuut nog tegen krijgt, dan is dat wel heel erg zuur”, aldus Van Winsum. Hij vervolgt: ,,We hebben vandaag met heel hard werken een punt binnengehaald en dat ontbrak eraan de laatste weken. Daarmee kunnen we wel tevreden zijn.”

We hebben vandaag met heel hard werken een punt binnengehaald en dat ontbrak eraan de laatste weken

Het laatste woord wordt uiteindelijk gesproken door Balk. Vallend en met zijn laatste krachten weet hij de onverwachte gelijkmaker binnen te schieten en daarmee behoudt OWIOS zijn ongeslagen status. ,,De eerste helft vond ik ons wat te statisch. In de tweede helft zijn we wat meer gaan knokken, gaan vechten met mekaar. Na die strafschop van Hattem dachten we wel dat het klaar was. Ik vind het dan mooi om te zien hoe we er vol voor bleven gaan met zijn allen”, complimenteert Balk zijn teamgenoten.

,,Achteraf gezien moeten we blij zijn met dat punt. Zo gezien hebben we een punt gewonnen. Maar als je kijkt naar wat wij kunnen, dan had er voor ons veel meer ingezeten. Met de kwaliteiten die wij hebben hadden we hier gewoon met de drie punten moeten vertrekken”, aldus de 27-jarige OWIOS-aanvaller.

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**HorecaGids.nl, alternatief voor Thuisbezorgd keert terug, maar het consumentengedrag moét veranderen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 11:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 742 words

**Byline:** Elcin Coraklar

**Body**

Het lag een tijdje stil, maar HorecaGids.nl is terug. Met een nieuwe eigenaar. De 19-jarige Enschedeër Fabian Lahdo heeft het bedrijf overgenomen van zijn oom Ablahad Lahdo, die twee jaar geleden met dit alternatief voor Thuisbezorgd kwam. „Waar Thuisbezorgd zich vooral richt op de consument, plaatst HorecaGids de horecaondernemer in het middelpunt.”

Fabian Lahdo studeert Accountancy aan Hogeschool Saxion en is afkomstig uit een ondernemersfamilie. Zijn passie voor ondernemerschap is groot, want hij is sinds zijn 15de actief als ondernemer. Enkele maanden geleden is hij een nieuw ondernemingsavontuur aangegaan, namelijk HorecaGids.nl.

Het bedrijf werd oorspronkelijk opgezet door zijn oom, maar kwam tot stilstand vanwege zijn drukke schema. „In die tussenliggende periode was er een groeiende vraag naar een platform als HorecaGids.nl, vooral omdat ondernemers steeds meer problemen ondervonden met Thuisbezorgd,” vertelt Lahdo.

Dat was het moment dat Ablahad Lahdo voorstelde dat Fabian de onderneming overnam en ermee verder ging.

Ondernemers hebben steeds meer bedenkingen tegen Thuisbezorgd, waar de commissies zijn gestegen tot 14 procent van de omzet. Bovendien moeten restaurants extra betalen om beter zichtbaar te zijn. Deze kostenoverschrijdingen snijden diep in de winst van horecaondernemers. Tegelijkertijd is een groot deel van de omzet afhankelijk van het platform.

De motivatie om HorecaGids.nl over te nemen kwam nadat Lahdo in gesprek ging met horecagelegenheden en duidelijk werd dat er een groot probleem is met de samenwerking met Thuisbezorgd. „Veel horecaondernemers hebben aangegeven dat ze overwegen te stoppen met Thuisbezorgd vanwege de beperkte winstmarges.”

Financiële gezondheid

Hoewel Thuisbezorgd belangrijk is, vindt Lahdo de kosten te hoog. Hij licht toe: „De hoge marges die ze hanteren, hebben een negatieve invloed op de financiële gezondheid van horecazaken. Ze lijken meer gericht te zijn op groei en winst, vanwege hun notering aan de beurs en hun expansieplannen naar andere landen, en daardoor berekenen ze te hoge tarieven.”

Lahdo benadrukt dat HorecaGids.nl niet de intentie heeft om Thuisbezorgd te vervangen of te schaden. Hij zegt: „Integendeel, we kunnen naast Thuisbezorgd bestaan. HorecaGids.nl kan een aanvullend platform bieden voor horecaondernemers en klanten die lokaal willen bestellen en hun favoriete lokale ondernemers willen steunen. We willen wél de grote marktpositie van Thuisbezorgd verkleinen, waardoor thuisbezorgd niet zomaar kan doen wat ze willen.”

Meer dan een bestelsite

HorecaGids.nl is een bestelsite die consumenten doorverwijst naar de websites van lokale ondernemers. Ze ontvangen geen marges per bestelling. Wel betaalt elk restaurant dat op HorecaGids.nl wil staan 30 euro per maand. Bovendien hebben restaurants de mogelijkheid om extra modules aan te schaffen tegen een meerprijs.

Wat voor modules? „De modules bestaan uit marketingstrategieën, flyers, QR-codes, advies over kassasystemen en social media ondersteuning. Allemaal manieren die de ondernemer zelf kan toepassen om de online verkoop via de eigen website te laten stijgen.”

Het concept van HorecaGids

De vraag is natuurlijk of HorecaGids.nl op termijn, als het een deel van de markt heeft, niet ook winstmarges à la Thuisbezorgd gaat hanteren. Lahdo is duidelijk: „We zullen geen winstmarges invoeren. Dit kunnen we garanderen vanwege de structuur van ons concept. Zodra we winstmarges gaan rekenen, zou ons concept volledig worden ondermijnd.”

Hij benadrukt dat de vaste maandelijkse kosten weliswaar door inflatie kunnen stijgen, maar dat HorecaGids.nl nooit in de buurt zal komen van de tarieven die andere bestelsites hanteren.

Consumentgedrag veranderen

De uitdaging voor HorecaGids ligt niet zozeer in het aantrekken van ondernemers, maar vooral in het bewust maken van consumenten over deze alternatieve dienst. Consumenten zijn vaak zo gewend aan het bestellen via Thuisbezorgd dat het lastig kan zijn om hen naar nieuwe platforms te trekken.

Tegen consumenten die af en toe eten bestellen, zegt hij het volgende: „Denk ook aan de horecaondernemer. Als je bestelt via Thuisbezorgd, ondersteun je in feite Thuisbezorgd, niet de horecaondernemer. Bestel via de website van de horecaondernemers óf via HorecaGids.”

Vanaf 1 november begint Lahdo met twintig klanten in Enschede. Het uiteindelijke doel is om HorecaGids landelijk uit te rollen, zodat horecaondernemers in heel Nederland kunnen profiteren van dit concept.

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Jutta Leerdam wint 1000m overtuigend, Thomas Krol mist verrassend de wereldbeker op 1km; Kwalificatietoernooi:**

De Telegraaf.nl

29 oktober 2023 zondag 5:04 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



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

**Length:** 621 words

**Dateline:** HEERENVEEN

**Body**

Jutta Leerdam heeft op het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker in Heerenveen overtuigend de 1000 meter gewonnen. De 24-jarige wereldkampioene van Jumbo-Visma, die vorig seizoen ongeslagen bleef op de 1000 meter, was met 1.13,64 veruit de beste.

Achter Leerdam eindigde Femke Kok als tweede in 1.14,70. De Friezin van Reggeborgh won een dag eerder de 500 meter. Vorig jaar wist ze zich niet te plaatsen voor de wereldbekerwedstrijden op de 1000 meter.

Antoinette Rijpma-De Jong werd derde in 1.14,87. Ze versloeg haar zus Michelle de Jong die met 1.17,34 ruim naast een plek in de top 5 greep. Marrit Fledderus en Helga Drost plaatsten zich als vierde en vijfde ook voor de wereldbekerwedstrijden.

Leerdam was redelijk tevreden over haar tijd. ”1.13,64 is best goed om mee te beginnen”, zei de wereldkampioene. „En al helemaal als ik geen supergoede rit rij, maar alsnog tot deze tijd kom. Het hoeft niet altijd perfect te zijn.”

’Nog genoeg verbeterpunten’

In de races op 500 en 1000 meter die ze reed zaten goede stukjes, vond Leerdam. „De eerste start op de 500 was goed en nu de binnenbocht, maar de kruising en de bocht ervoor moet veel beter. Er zitten nog genoeg verbeterpunten in maar het waren twee goede ritten. Dit is het basisniveau, dat is een goed teken.”

Leerdam was er wel gebrand op geweest om het te laten zien, vooral op de 1000 meter. Als wereldkampioen, maar ook voor haar vriend, vechtsporter Jake Paul, die de wedstrijden van Leerdam dit weekend voor het eerst vanaf de tribune bekeek. „Hij vindt het altijd goed. Hij weet wat ik kan en legt me totaal geen druk op. Het zou ook niet goed zijn als het dan in een keer helemaal niet lukt, zo meteen denkt hij dan nog dat het aan hem ligt en dat is het absoluut niet”, zei ze met een glimlach. „Maar de sport gaat voor, voor ons beiden.”

Het wereldbekerseizoen begint over twee weken in Obihiro in Japan, gevolgd door een wedstrijd in de Chinese hoofdstad Beijing. In december zijn er wereldbekerwedstrijden in Noorwegen en Polen.

Jake Paul met kippenvel op Thialf-tribune voor Jutta Leerdam: ’Ik had deze tijd voorspeld’ | Schaatsen | Telegraaf.nl

Krol mist wereldbeker op 1000 meter, Prins wint verrassend

Thomas Krol heeft bij de kwalificatiewedstrijden in Thialf naast een startbewijs voor de wereldbekerwedstrijden op de 1000 meter gegrepen. De olympisch kampioen van Jumbo-Visma eindigde in 1.09,00 als elfde. Tim Prins van Reggeborgh was verrassend de beste op de 1000 meter in Thialf in 1.07,96.

Achter de Prins werd Tijmen Snel tweede in 1.08,09 en Kjeld Nuis derde in 1.08,11. Ook Jenning de Boo en Janno Botman plaatsen zich in principe voor de wereldbekers als nummer 4 en 5.

Kai Verbij kwam ten val in zijn rit tegen Kayo Vos en greep nadat hij hard in de boarding was geëindigd meteen naar zijn linkerschouder. Hij moest naast de baan worden onderzocht.

Ook Hein Otterspeer (zesde), Merijn Scheperkamp (tiende) en Joep Wennemars (achtste) grepen naast een startbewijs voor de wereldbeker.

Krol baalde „intens” van zijn eigen race, maar wilde de val van Verbij niet als excuus gebruiken. „Ik denk dat het momentum daardoor wel uit de wedstrijd was. De wedstrijd lag stil en iedereen stond op het ijs. Ik was ervan geschrokken. Hij is ook mijn beste maat en het is rot voor hem, maar dat is geen excuus voor hoe ik zelf reed.”

Op zijn eigen rit had de olympisch kampioen van alles aan te merken. „Ik zat te hoog, technisch was het niet goed. Zo relatief goed als het gisteren ging, zo slecht was het vandaag, maar dat is een beetje de trend van de afgelopen weken”, zei Krol. „Op de 1500 meter heb ik op dit moment iets meer rust in mijn slag. Ik ga het gewoon goed doen op de wereldbekerwedstrijden en dan weet ik zeker dat de 1000 meter ook weer komt.”

**Graphic**

Image, Jutta Leerdam, ANP Pro Shots

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Vervelende middag voor 12-voudig international van Achilles Veen: ‘Wil laten zien dat ik nog heel goed kan voetballen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

29 oktober 2023 zondag 06:17 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 650 words

**Byline:** Marry Bouman

**Body**

Hij is 12-voudig international van Curaçao en was profvoetballer in Nederland, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten. Nu is Ayrton Statie (29) speler van Achilles Veen, waar hij een erg teleurstellende zaterdag kende: zijn ploeg verloor en hij raakte geblesseerd. ,,Wil dat ze me hier juist niet vergeten.”

Lees hier alle verslagen van de op zaterdag gespeelde wedstrijden nog eens terug.

Statie is dit seizoen naar De Hanen Weide gekomen om zijn voetbalcarrière een boost te geven. Maar in de nieuwe omgeving begon het met een blessure aan de knie wat zeven weken duurde. Tegen Kruisland mocht hij dan eindelijk een keer vanaf minuut één opdraven en vorige week in de beker tegen Almkerk ook.

Zaterdag kreeg hij zijn derde kans om zijn talenten vanaf het begin te showen, maar door pijnscheuten in de lies was het na 49 minuten over en uit. ,,In de rust hebben ze me een kwartier lang behandeld. Ik kon echter niet meer passen. Verdraaid jammer”, verklaarde de 29-jarige Vughtenaar, die in Heeswijk-Dinther opgroeide en heel lang bij FC Den Bosch onderdak had.

Ik wil bij Achilles laten zien dat ik nog heel goed kan voetballen. Maakt niet uit op welke positie.

Statie heeft al een hele voetbalreis achter de rug. Naast FC Den Bosch staan op zijn cv ook de namen van FC Eindhoven, TOP Oss, FK Sabail, Lienden, FC Reno, Kozakken Boys en CHC. ,,Privéomstandigheden en ook door mijn werk heb ik vorig jaar na anderhalf jaar Kozakken Boys een stapje teruggedaan en ben ik bij CHC gaan voetballen. Maar ik wilde toch weer hogerop en zodoende ben ik dit seizoen hier terechtgekomen. Ik wil bij Achilles laten zien dat ik nog heel goed kan voetballen. Maakt niet uit op welke positie. Mijn ambitie is dat ik hier slaag en als ik dan ooit nog eens wegga dat ze me bij Achilles niet vergeten.”

Afhaken

De in Kralendijk (op Bonaire) geboren Statie, die in het verleden nog uitkwam voor het nationale voetbalteam van Curaçao, liet tegen Nuenen zien wel iets in zijn mars te hebben. Zijn inzet was groot en het was toch wel jammer dat hij moest afhaken. Vanaf de kant zag hij vervolgens hoe zijn ploeg ten onder ging. ,,We dachten in de tweede helft er overheen te kunnen gaan. Ik had de indruk dat de beleving na rust minder was. Heel jammer dat we het zo weggaven. We hadden niet hoeven te verliezen. We hebben de punten ook heel hard nodig, denk ik.”

Het duel met Nuenen had Achilles Veen inderdaad gezien het vele balbezit met winst moeten afsluiten. De teleurstelling droop na afloop dan ook van de Veense gezichten. ,,Dit is een domper. Tot aan de 0-1 was er ook niets aan de hand. Die 0-1 komt omdat we in de omschakeling er gewoon uit worden gelopen. Vervolgens kantelt de wedstrijd doordat er iets bij ons knakte”, reageerde Achilles Veen-trainer Dennis van der Steen.

Tekst gaat verder onder de foto

Eigenlijk kreeg Nuenen, dat zonder trainer Ruud van der Rijt (ziek) aantrad, maar drie kansen. Daarvan werden er wel twee benut. Van der Steen: ,,Tot aan de zestien ging het goed bij ons, echter ik mis bij ons de onverzettelijkheid om de bal er in te janken. Je ziet het trouwens wel vaker, dat als je negentig procent balbezit hebt en het spel maakt en de tegenstander dan toch wint. We hadden deze wedstrijd moeten killen.”

Pech

Achilles Veen kreeg kansen. Het zat echter ook niet mee. Zo raakte Jochem Scheij de lat en Tim van Broekhoven loste een verwoestend schot waarbij de bal in de kruising leek te dalen. Dat dalen deed-ie maar wel hoog tegen de staander waarop de bal weer in het veld ketste. Nuenen benutte vervolgens twee kansen.

Het inhaalduel met SV Venray wordt op zaterdag 16 december gespeeld. Daardoor is de bekerwedstrijd tegen GJS verschoven naar dinsdag 12 december.

Achilles Veen - Nuenen 0-2 (0-0). 75. Van den Broek 0-1, 89. Velthuis 0-2.

Achilles Veen: Schimmel, Wensink, Van Weert, Warmolts, Van Broekhoven (81. Versluis), Korporaal, Kools, Statie (49. Verschuren), Scheij, Goossens, De Man.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Nederlands drama in Dortmund: ook Gian van Veen mist EK-finale; Nederlandse EK-revelatie ziet James Wade langszij komen; Danny Noppert geeft Peter Wright finaleplek**

De Telegraaf.nl

29 oktober 2023 zondag 8:38 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** TELESPORT; DARTS; TELESPORT; FRONTPAGE

**Length:** 568 words

**Body**

Gian van Veen leek na het uitschakelen van Michael van Gerwen in de kwartfinales, keihard op weg naar een finaleplek op het EK in Dortmund. Zo presteerde hij aanvankelijk ook tegen James Wade, maar hij zag de Engelsman na een 5-1 voorsprong, een 9-8 voorsprong nemen. Om hem niet meer te kunnen achterhalen: 11-9.

En dat terwijl Van Veen vrolijk leek door te gaan waar hij gebleven was. Hij ging met een stand van 4-1 de eerste pauze in, lachte met een gebald vuistje ontspannen naar het publiek en kwam op een roze wolk uit die pauze. Met een geweldige 10-darter gooide hij zichzelf zelfs naar 5-1. Voor de tweede pauze haalde hij nog een kunststukje uit: met een finish van 167 gooide hij zichzelf naar 6-4.

Niets aan de hand, zo leek het. Tot Wade langszij kwam met een 12-darter. Het niveau van Van Veen werd niet meer als eerder dit weekend, al kwam hij na een misser van Wade wel nog op een 7-6 voorsprong en dat werd via 17 pijlen zelfs 8-6, waarna Wade zonder groots te spelen stiekem zijn weg naar de finale kon plaveien na een 9-8 achterstand. De laatste drie legs waren voor de Engelse dartveteraan en het sprookje van Van Veen werd niet mooier dan hij al was.

„Rekenden de mensen zich al rijk met een finaleplek? Ikzelf misschien ook wel, daar ging het wellicht mis”, zegt Van Veen lachend. „Nee, op een gegeven moment was de energie gewoon weg. Ik weet niet wat het precies was. Door de vele indrukken van dit weekend? Dat zou kunnen. En misschien de druk ook om m’n eerste major-finale te halen. Dit was de eerste major waarvoor ik me zélf geplaatst had en ik bereik de halve finale, daar ben ik trots op. Al miste ik nou twaalf pijlen voor de wedstrijd, dan zat ik in zak en as. Maar nu was ik op het einde niet goed genoeg. En door.”

Dat terwijl Van Veen eerder op de dag Van Gerwen nog naar huis stuurde. Een jongensdroom, wanneer je de ontelbare successen van ’Mighty Mike’ vanachter de tv hebt gevolgd. „Wat zoiets met je doet als jonge darter? Héél veel doet dat met mij”, aldus de 21-jarige. „Ik sprak m’n familie en ik kon wel huilen. Daarna dacht ik ook: het is klaar voor vandaag, het is mooi zo. Hij was zichzelf niet en ik ook niet, maar dat viel me niet kwalijk te nemen denk, als je voor staat tegen Van Gerwen. Maar was hij wel op zijn niveau, dan had hij mij wel verslagen als ik op ditzelfde niveau zou gooien. Maar hij was te pakken vandaag.”

Danny Noppert

Danny Noppert leek ook lang op weg naar de EK-finale tegen Peter Wright, na zijn waanzinnige ontsnapping tegen Gerwyn Price eerder, toen hij een 7-0 achterstand wegpoetste. Noppert stond met liefst 8-5 voor, onder meer door een geweldige 143-finish, maar verloor vervolgens zes legs op rij.

„Na die finish zat ik er lekker in, maar na die laatste break begon hij gewoon veel beter te gooien”, zag Noppert. „Dan kan ik daar alleen maar respect voor opbrengen, want wat hij dan op het einde doet, dat heb ik dan nog net niet in een partij als deze. Tegen Price liet ik zien nooit op te geven. Ik ging met een 5-0 achterstand zitten in de eerste break. Maar waar ik tegen Price niet opgaf, deed Wright dat ook niet tegen mij. Het mooie is dat ik hier in de halve finale heb gestaan. Als ik van Wright had gewonnen, had het wéér een sensatie geweest, maar alles bij elkaar is dit een mooie opsteker richting het WK in december.”

Peter Wright schreef uiteindelijk het EK op zijn naam, door in de finale James Wade met 11-6 te verslaan.

**Graphic**

Image, Gian van Veen, ANP/HH

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**