

# **Roswinkel Sp. 1 uit verslagen door Witteveense Boys'87 1**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 03:38 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 137 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Roswinkel Sp. 1 heeft uit met 4-1 verloren van Witteveense Boys'87 1 in de 5e klasse.

Roswinkel Sp. heeft nu vijf wedstrijden achter elkaar verloren. Witteveense Boys'87 staat nu op de derde positie met 16 punten, terwijl Roswinkel Sp. op de tiende positie staat met 3 punten. Roswinkel Sp. heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Witteveense Boys'87. In de laatste vijf wedstrijden heeft Witteveense Boys'87 drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl Roswinkel Sp. vijf nederlagen heeft. Op zondag 10 december om 14.00 uur speelt Roswinkel Sp. thuis tegen Buinerveen 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:** December 4, 2023

**End of Document**



**Nederlaag voor Warnsveldse Boys 1 tegen SP Lochem 1**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 03:25 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 118 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Warnsveldse Boys 1 heeft de uitwedstrijd tegen SP Lochem 1 4-2 verloren in de 3e klasse op zondag.

Met 17 punten staat SP Lochem op de vijfde plaats, terwijl Warnsveldse Boys met 17 punten op de vierde plek staat. SP Lochem heeft in de laatste vijf wedstrijden drie overwinningen behaald en twee keer gelijkgespeeld, terwijl Warnsveldse Boys drie overwinningen en twee nederlagen heeft. Warnsveldse Boys speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 10 december om 14.00 uur op bezoek bij KCVO op Sportpark De Egelbeek.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Ook Stevo 4 houdt Sp. Neede 2 van zege af**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 12:27 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 128 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

De wedstrijd tussen Stevo 4 en Sp. Neede 2 op Sportpark De Peuverweide is in 3-1 geëindigd. Voor Sp. Neede betekent deze uitslag dat ze zeven keer achter elkaar niet hebben gewonnen, in de 3e klasse.

Stevo staat op de tweede plaats met 18 punten. Sp. Neede staat op de tiende plaats met 6 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Stevo vier overwinningen behaald en één keer verloren, terwijl Sp. Neede twee keer gelijkgespeeld en drie nederlagen heeft. Sp. Neede speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 10 december om 11.15 uur thuis tegen DSVD 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:** December 4, 2023

**End of Document**



**Sp. Neede 3 en Bon Boys 3 delen de punten**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 01:46 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 133 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Thuisploeg Sp. Neede 3 en Bon Boys 3 hebben de punten gedeeld in hun ontmoeting in de 5e klasse. De wedstrijd eindigde in 2-2.

Sp. Neede staat op de negende plek met 7 punten. Bon Boys staat op de tiende plek met 5 punten. Bon Boys heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Sp. Neede. Sp. Neede heeft in de laatste vijf wedstrijden twee overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl Bon Boys één overwinning, twee keer gelijkgespeeld en twee nederlagen heeft. Sp. Neede speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 10 december om 11.00 uur op bezoek bij DEO op Sportpark Dijkhoek.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



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

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 04:18 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1036 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

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

Bargeres 1 - Damacota 1: 4-1

Bargeres 1 heeft 4-1 gewonnen in de thuiswedstrijd van Damacota 1. Het resultaat betekent dat het als tweede geplaatste Bargeres hun achtste overwinningen achter elkaar pakten in de 5e klasse, terwijl Damacota’s zes winnende reeks werd tot een einde gebracht. Bargeres staat op de tweede positie met 24 punten. Damacota staat op de derde positie met 18 punten. Bargeres heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Damacota. In de laatste vijf wedstrijden heeft Bargeres vijf overwinningen behaald, terwijl Damacota vier overwinningen en één nederlaag heeft. Volgende tegenstander voor Bargeres is CEC. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 9 december om 14.00 uur op Sportpark De Runde.

DZOH 1 - Hoogezand 1: 3-2

DZOH 1 heeft met 3-2 gewonnen in de thuiswedstrijd tegen Hoogezand 1 in de 1e klasse zaterdag. Dit betekent dat DZOH op de derde plaats staat met 19 punten en dat Hoogezand de nummer 13 is met 5 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft DZOH drie overwinningen behaald en en twee keer verloren, terwijl Hoogezand twee keer gelijkgespeeld en drie nederlagen heeft. Dit was de tweede overwinning met één doelpunt verschil van DZOH dit seizoen. Op zaterdag 9 december om 15.00 uur speelt DZOH een uitwedstrijd tegen Velocitas 1897 op Sportpark Velocitas.

WKE '16 1 - PKC'83 1: 2-3

WKE '16 1 heeft thuis met minimaal verschil verloren van PKC'83 1 op Sportpark Grote Geert. De 1e klasse-wedstrijd op zaterdag werd met 2-3 gewonnen door PKC'83. WKE '16 heeft 11 punten en staat op de negende plaats, terwijl PKC'83 met 11 punten de achtste positie inneemt. PKC'83 heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan WKE '16. WKE '16 heeft in de laatste vijf wedstrijden twee overwinningen behaald, twee keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl PKC'83 drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag heeft. Dit was de vierde nederlaag met één doelpunt verschil van WKE '16 dit seizoen. Oranje Nassau is zaterdag 20 januari om 15.00 uur op Sportpark Coendersborg de volgende tegenstander voor WKE '16.

SVBC 1 - DVC'59 1: 3-1

SVBC 1 heeft DVC'59 1 met 3-1 verslagen in de 5e klasse op zondag. Op dit moment heeft SVBC 16 punten en staat op de vierde plaats, terwijl DVC'59 met 3 punten op de elfde positie staat. DVC'59 heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan SVBC. In de laatste vijf wedstrijden heeft SVBC drie overwinningen behaald en twee keer verloren, terwijl DVC'59 één overwinning en vier nederlagen heeft. In de volgende wedstrijd speelt SVBC uit tegen JVV op zondag 10 december om 14.00 uur op Sportpark JVV. DVC'59 speelt op dezelfde dag een thuiswedstrijd tegen GKC op Sportpark Bloemendaal.

SC Angelslo 1 - CEC 1: 1-5

CEC 1 heeft SC Angelslo 1 met 1-5 verslagen in de 5e klasse op zaterdag. SC Angelslo staat na deze wedstrijd met 16 punten op de vierde plek, terwijl CEC eerste staat met 27 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft SC Angelslo twee overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl CEC vier overwinningen en één nederlaag heeft. De volgende wedstrijd, op zaterdag 9 december, speelt SC Angelslo om 15.15 uur uit tegen Wagenborger Boys op Sportpark Wagenborgen. CEC zal het op dezelfde dag thuis opnemen tegen Bargeres. Het duel zal om 14.00 uur beginnen.

Steenwijkerwold 1 - Twedo 1: 1-3

Twedo 1 heeft Steenwijkerwold 1 met 1-3 verslagen in de 2e klasse op zondag. Steenwijkerwold staat nu op de negende plaats met 6 punten, terwijl Twedo de nummer 7 is met 12 punten. Steenwijkerwold heeft drie wedstrijden minder gespeeld dan Twedo. Steenwijkerwold heeft in de laatste vijf wedstrijden twee overwinningen behaald drie keer verloren, terwijl Twedo twee overwinningen en drie nederlagen heeft. Op zondag 10 december om 14.00 uur ontvangt Twedo VENO op Sportpark Veenoord.

Witteveense Boys'87 1 - Roswinkel Sp. 1: 4-1

Roswinkel Sp. 1 is met 4-1 verslagen in haar uitwedstrijd tegen Witteveense Boys'87 1 in de 5e klasse-wedstrijd zondag. Roswinkel Sp. heeft nu vijf wedstrijden achter elkaar verloren. In de huidige stand heeft Witteveense Boys'87 16 punten en staat op de derde plaats, terwijl Roswinkel Sp. met 3 punten op de tiende positie staat. Roswinkel Sp. heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Witteveense Boys'87. In de laatste vijf wedstrijden heeft Witteveense Boys'87 drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl Roswinkel Sp. vijf nederlagen heeft. Op zondag 10 december om 14.00 uur speelt Roswinkel Sp. een thuiswedstrijd tegen Buinerveen op Sportpark Roswinkel.

FC Ter Apel '96 1 - Weiteveense Boys 1: 2-0

Weiteveense Boys 1 heeft een 2-0 uitnederlaag geleden tegen FC Ter Apel '96 1 in de 4e klasse. Dit betekent dat FC Ter Apel '96 op de tweede plek staat met 28 punten en dat Weiteveense Boys op de elfde plaats staat met 5 punten. Weiteveense Boys heeft 3 wedstrijden minder gespeeld dan FC Ter Apel '96. In de laatste vijf wedstrijden heeft FC Ter Apel '96 vijf overwinningen behaald, terwijl Weiteveense Boys één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor Weiteveense Boys is KSC. De teams spelen tegen elkaar op zondag 10 december om 14.00 uur op Sportpark 't Amsterdamse Veld.

Verwacht

De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld, de resultaten volgen nog: FC Klazienaveen 1 - DVC Dedemsvaart 1, DSC'65 VR1 - Drenthina VR2, NWVV 1 - Wagenborger Boys 1, SVBO VR1 - SC Angelslo VR1, WKE '16 VR1 - DVC'59 VR2, DVC'59 VR1 - EHS'85 VR1, Schoonebeek VR1 - ST Zwartemeerse Boys/Weiteveense Boys VR1, Hollandscheveld VR2 - ST: Erica’86/SVO BDE VR1, SVBC VR1 - Erica'86 VR2, SVBO 1 - HZVV, VAKO 1 - SVBO 1, DZOH VR1 - Noordscheschut VR1, SJO NWVV/Titan VR1 - DZOH VR1, Schoonebeek 1 - VV Sleen 1, Drenthina 1 - FC Wolvega 1, Zwartemeerse Boys 1 - Wijster 1, Germanicus 1 - SC Erica 1, Titan 1 - Weerdinge 1, EHS'85 1 - Noordster 1 en FC Klazienaveen VR1 - ST SVBS'77/VHK 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:** December 4, 2023

**End of Document**



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

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 04:18 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 512 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

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

Be Quick Z. 1 - ZZC' 20 1 (zat): 2-1

Be Quick Z. 1 heeft de koppositie veroverd na de winst in de thuiswedstrijd tegen ZZC' 20 1 (zat). Het duel in de 3e klasse eindigde 2-1. Be Quick Z. heeft nu vier punten voorsprong op JVC Cuijk 1, terwijl ZZC'20 op de tiende plaats blijft staan. In de laatste vijf wedstrijden heeft Be Quick Z. drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl ZZC'20 één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen heeft. Dit was de tweede overwinning met één doelpunt verschil van Be Quick Z. dit seizoen. AVW '66 is zaterdag 9 december om 14.30 uur op Sportpark Hamerden de volgende tegenstander voor Be Quick Z.

Oranje Nassau 1 - FC Zutphen 1: 3-2

FC Zutphen 1 verkeert in uitstekende vorm in de 2e klasse en was op weg naar een reeks van negen ongeslagen wedstrijden. Met de uitwedstrijd tegen Oranje Nassau 1 is er een einde gekomen aan deze reeks nadat Oranje Nassau wint met 3-2. Dit betekent dat Oranje Nassau op de tweede plek staat met 19 punten en dat FC Zutphen op de vierde plek staat met 17 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Oranje Nassau twee overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl FC Zutphen twee overwinningen, twee keer gelijkgespeeld en één nederlaag heeft. Volgende tegenstander voor FC Zutphen is Tubantia. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 9 december om 15.00 uur op Sportcomplex 't Meijerink.

SP Lochem 1 - Warnsveldse Boys 1: 4-2

Warnsveldse Boys 1 is met 4-2 verslagen in haar uitwedstrijd tegen SP Lochem 1 in de 3e klasse-wedstrijd zondag. Met 17 punten staat SP Lochem op de vijfde plaats, terwijl Warnsveldse Boys met 17 punten op de vierde plek staat. In de laatste vijf wedstrijden heeft SP Lochem drie overwinningen behaald en twee keer gelijkgespeeld, terwijl Warnsveldse Boys drie overwinningen en twee nederlagen heeft. KCVO is zondag 10 december om 14.00 uur op Sportpark De Egelbeek de volgende tegenstander voor Warnsveldse Boys.

Witkampers 1 - AZC 1: 0-0

Zowel thuisploeg Witkampers 1 als AZC 1 hebben het verschil niet kunnen maken zondag. De wedstrijd in de 3e klasse eindigde in 0-0. In de huidige stand heeft Witkampers 18 punten en staat op de derde plaats, terwijl AZC met 23 punten op de eerste positie staat. Witkampers heeft één wedstrijd minder gespeeld dan AZC. In de laatste vijf wedstrijden heeft Witkampers twee overwinningen behaald en drie keer gelijkgespeeld, terwijl AZC twee overwinningen, twee keer gelijkgespeeld en één nederlaag heeft. Op zondag 10 december om 14.00 uur speelt AZC thuis tegen SV Orderbos op Sportcomplex Hanzepark.

Verwacht

De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld, de resultaten volgen nog: De Hoven 1 - SHE 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:** December 4, 2023

**End of Document**



**Longa '30 VR1 kan zegereeks van Sp. Neede VR1 niet stoppen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 03:23 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 142 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Sp. Neede VR1 en Longa '30 VR1 hebben het zondag op Sportpark 't Haantje tegen elkaar opgenomen. Sp. Neede begon aan de wedstrijd na zeven opeenvolgende overwinningen in de 3e klasse. Het liet geen steek vallen en won ook dit duel, met 5-1.

Dit betekent dat Sp. Neede eerste staat met 24 punten en dat Longa '30 op de zesde plaats staat met 10 punten. Sp. Neede heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Longa '30. Sp. Neede heeft in de laatste vijf wedstrijden vijf overwinningen behaald, terwijl Longa '30 twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Op zondag 10 december om 11.15 uur speelt Sp. Neede bij FC Eibergen 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:** December 4, 2023

**End of Document**



**Keijenburgse Boys 3 kan zegereeks van SP Lochem 4 niet stoppen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 12:37 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 150 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Keijenburgse Boys 3 en SP Lochem 4 hebben het zondag op Sportpark Keijenburgse Boys tegen elkaar opgenomen. SP Lochem begon aan de wedstrijd na zeven opeenvolgende overwinningen in de 6e klasse. Het liet geen steek vallen en won ook dit duel, met 0-6.

Op dit moment heeft Keijenburgse Boys 7 punten en staat op de negende plaats, terwijl SP Lochem met 24 punten op de eerste positie staat. Keijenburgse Boys heeft één wedstrijd minder gespeeld dan SP Lochem. Keijenburgse Boys heeft in de laatste vijf wedstrijden één overwinning behaald vier keer verloren, terwijl SP Lochem vijf overwinningen heeft. Vorden is zondag 10 december om 10.00 uur op Sportpark De Elze de volgende tegenstander voor SP Lochem.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**FC Winterswijk 4 speelt thuis gelijk tegen SP Lochem 2**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 01:37 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 151 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

FC Winterswijk 4 en SP Lochem 2 hebben zondag de buit gedeeld in de 4e klasse. De wedstrijd eindigde in 3-3.

Voor FC Winterswijk was het de vierde wedstrijd op rij zonder overwinning. FC Winterswijk staat nu op de negende plaats met 6 punten, terwijl SP Lochem de nummer 2 is met 16 punten. SP Lochem heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan FC Winterswijk. In de laatste vijf wedstrijden heeft FC Winterswijk één overwinning behaald, twee keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl SP Lochem drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag heeft. Dit was het derde gelijkspel van FC Winterswijk dit seizoen. Op zondag 10 december om 9.30 uur speelt FC Winterswijk bij Witkampers op Sportpark Leussinkpark.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Kappers is terug in Hoonhorst: ‘Het dorp heeft weer een uitlaatklep’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 10:52 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 604 words

**Byline:** Pieter Steenbergen

**Body**

De terugkeer van café Kappers in Hoonhorst is vrijdagavond groots gevierd. De heropening zorgt voor een volle bak en veel lachende gezichten onder verschillende generaties. Onder het motto First Dates (met een oude vlam) hopen de nieuwe uitbaters oude tijden te doen herleven.

De feestelijke opening begint met een happy hour, waarbij bezoekers twee drankjes voor één muntje krijgen. Het illustreert dat nieuwe uitbater Jean-Paul Schemmekes een andere weg inslaat dan zijn voorgangers, die er na een halfjaar al mee stopten. Bier en bitterballen in plaats van gerechten met moeilijke namen. ,,Nieuwe ronde, nieuwe kansen”, vat een bezoeker het algehele gevoel samen.

Het bier vliegt erdoorheen, de glazen worden al gauw aangevuld met plastic bekers. Uitbater Schemmekes heeft 15.000 munten besteld voor vrijdag en de zaterdag (600 liter bier), die meer jasje-dasje zal zijn, een wat formeler karakter dus. Deze vrijdagavond viert het dorp de terugkeer van ‘hun’ Kappers en dat willen ze weten. De bult jassen op de grond zegt genoeg.

Het verhaal is genoegzaam bekend. Dorpsbewoners zamelen begin 2022 in sneltreinvaart 750.000 euro in. Hierdoor kan het het ruim 160 jaar oude Kappers overgenomen worden van de stoppende eigenaren Jean en Karin Huitink. Een grote verbouwing volgt, waarbij het dorp de schouders eronder zet.

Huiskamer

De dorpscoöperatie - eigenaar van het pand - stelt Bas en Mariska Ruiter uit Zwolle aan als uitbaters van het hernoemde Thuis Bij Kappers. Het moet de huiskamer van het nog geen duizend inwoners tellende dorp worden. Met de nadruk op eten in de vernieuwde zaal naast de bar. Maar dat loopt anders. Al snel ontstaat bij dorpsbewoners frictie over het gevoerde beleid over onder meer de vroege sluitingstijden en drankgebruik.

De 23-jarige Ferron Mulder heeft met een paar vrienden afgesproken. In het dagelijks leven student in Groningen, om het weekend terug te vinden bij zijn ouders in Hoonhorst, waar hij is geboren en getogen. ,,Ik kwam geregeld bij de oude Kappers, vooral de zondag, toen ik nog in het eerste voetbalde. De periode dat het er echt leuk was, is voor mijn tijd. Volgens mijn opa en oma was Kappers echt de place to be. Het zou mooi zijn als het weer de naam en faam van weleer krijgt. Ik hoor de jongens ook wel fluisteren: want als het weer wekelijks leuk wordt, gaan we hier dan ook vaker zitten.”

Koning

De vriendengroep doet geregeld een gezellig avondje met een spelletje, biertje, bitterballetje. ,,Onder de vorige uitbater werden we onder zuipvolk geschaard, maar ik ben het studentenleven in Groningen gewend; dat was geen zuipen, maar gewoon biertjes drinken. De klant is koning, als ik achter de bar stond zouden er dollartekens in mijn ogen staan. Er wonen te weinig mensen om je te focussen op één concept. Dat kan in Zwolle, hier niet. Of Kappers oude stijl toekomst heeft? Ik denk dat je goed moet luisteren naar de jeugd, mijn generatie. Die ga je nog heel wat jaren bedienen. Veel jeugd is zoekende, zaal Dijk en Zwolle zijn best ver fietsen.”

Nieuwe uitbater Schemmekes sluit zich daarbij aan. ,,Veel jongeren wonen noodgedwongen langer thuis, die willen er uit.” De uitnodiging voor de openingsavond is duidelijk niet aan dovemansoren gericht. ,,Dit is wat mensen willen, een normale kroeg waar ze zich welkom voelen. Pilsje voor normaal geld, ruime openingstijden. Dit is gekte, al zal het vast niet elk weekend zo druk zijn. Ik heb een kast gevonden met oude foto’s zoals van Prins Carnaval, die gaan allemaal weer aan de wand, waar ze horen. Een oproep tot ideeën heb ik geweten, zowel vanuit jongeren als hun ouders. Het dorp heeft weer een uitlaatklep.”

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Massale leegloop bij Osse vijfdeklasser, toch wordt er nog een elftal opgetrommeld: ‘Dat doet veel met me’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 06:30 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 570 words

**Byline:** Siebe Van Eijk

**Body**

Na wekenlange onrust begint het tij eindelijk te keren bij Ruwaard. Onder leiding van kersverse aanvoerder Dennis Blaas én nieuwe trainer Erik Blaas lijken de neuzen weer in de juiste richting gezet. Met denk aan zo'n beetje het hele tweede elftal had Ruwaard tegen Sportclub Loosbroek weer wat te vieren: 1-1.

Lees hier alle verslagen van de op zondag gespeelde wedstrijden nog eens terug.

Er was een massale leegloop bij Ruwaard: trainer Ersin Kursunlu verliet, met enkele spelers, het schip en de resultaten waren ook niet om naar huis te schrijven. De rust lijkt wedergekeerd en daar is hard voor gewerkt volgens de nieuwe aanvoerder, Dennis Blaas. ,,We hebben onze schouders eronder gezet om genoeg spelers te krijgen voor de wedstrijd. Ik heb veel mensen moeten bellen de afgelopen weken om dat voor elkaar te krijgen’’, begint Blaas zijn verhaal.

Met zijn vader nu aan het roer, lijkt het volgens Blaas toch de goede kant uit te gaan. ,,Met terugkerende spelers en een betere sfeer, is er eindelijk licht aan het einde van deze donkere tunnel, dat geeft een heel fijn gevoel’’, aldus Blaas.

We hebben veel spelers van het tweede opgetrommeld, super fijn dat we kunnen bouwen op die jongens

Jongen van de club

Natuurlijk waren deze weken voor Blaas en Ruwaard verschrikkelijk, als jongen van de club heeft hij het beste voor met de club. ,,Zulke dingen gaan je aan, je geeft vanzelfsprekend veel om de club waar je opgegroeid bent. Daarom heb ik me ook zo hard ingezet om spelers terug te krijgen en de sfeer in de ploeg te brengen’’, verklaart de linksback.

Wat er precies is gebeurd, laat Blaas aan de club om te vertellen. Volgens de nieuwe aanvoerder liepen er zaken tussen de spelers, de trainer en het bestuur. Er was volgens hem lang ‘geen vuiltje aan de lucht’, maar dat sloeg snel over in onweer. ,,Het is knap dat we na zulke omstandigheden toch met een groep kunnen aantreden, iets wat tegen Keldonk vorige week niet lukte’’, begint hij. Toen had Ruwaard maar drie spelers en werd het duel nog verplaatst door de KNVB.

Zondag niet. ,,We hebben veel spelers van het tweede opgetrommeld, super fijn dat we kunnen bouwen op die jongens’’, zegt Blaas. Na de gelijkmaker was de ontlading groot bij de thuisploeg, niet gek ook. Blaas legt uit dat een situatie als deze ook tot verbroedering lijdt. ,,Je zag dat na de gelijkmaker iedereen elkaar in de armen vloog, dat komt natuurlijk ook omdat de spelers van het tweede al een wedstrijd in de benen hadden zitten. Dat zorgt voor verbintenis’’, verklaart hij.

Tekst gaat verder onder de foto

Nieuwe trainer

Erik Blaas, de kersverse trainer van Ruwaard en vader van de linksback, is in zijn rol als coach geen onbekende voor Dennis en de ploeg. ,,In de jeugd heeft hij me vaak training gegeven, maar ook aan andere jongens in de ploeg. Iedereen weet dus wie het is en hij loopt hier, net als ik, al een geruime tijd rond’’, legt Blaas junior uit.

Natuurlijk is het nog wel aftasten voor het team en voor hemzelf, zo legt hij uit dat het nog wennen is om ook als aanvoerder gezien te worden. ,,Tactisch is het ook anders, dus we moeten ook daaraan nog wennen. Het is een eer om voor deze club de band om mijn arm te hebben, dat doet veel met me’’, glundert hij. Er is nog veel werk aan de winkel voor Ruwaard, maar de Ossenaren lijken onder het vader/zoon duo eindelijk uit het diepe dal te kruipen.

Ruwaard - Loosbroek 1-1 (0-1). 33. Luuk Dobbelsteen 0-1, 82. Veli Aydin 1-1.

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Tachos-handbalkeeper De Folter wint zonder te spelen: ‘Aan teleurgestelde spelers hebben we niks’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 05:31 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 595 words

**Byline:** Frank Vonken

**Body**

De uitslag doet anders vermoeden, maar handbaleredivisionist Tachos had zaterdag in Eindhoven een moeilijke avond tegen PSV. De Waalwijkse ploeg van onder anderen doelman Michiel de Folter (22) won met 23-30.

De Folter speelt meestal één helft, de andere is dan voor Milan van der Bruggen. Maar De Folter keept geen seconde in Eindhoven. ,,Geen probleem”, zegt hij direct na de pot. ,,Milan begon, en hij deed het prima. Er was geen aanleiding om hem te vervangen. De wedstrijd vroeg er niet om.”

De Waalwijkers balden slordig in de eerste helft. Ze hadden mazzel dat de PSV’ers dat ook deden. Er werd weinig gescoord, na ruim zeventien minuten stond er 4-4 op het scorebord. Dat kwam ook door het keeperswerk van Van der Bruggen en PSV-doelman Patrick Prijs. De keiharde eerste helft eindigde in 10-12.

Teamsport

De Folter leefde vanaf de bank mee met zijn collega Van der Bruggen. Hij applaudisseerde voor elke redding, en hij praatte tijdens de time-outs in op Van der Bruggen. ,,Dit is een teamsport”, zegt De Folter. ,,Wanneer ik mijn reserverol in deze pot als een probleem ga zien, dan hebben we er niks aan.”

De Folter is begaan met Tachos. Hij wil het beste voor de club, waarvoor ie al elf jaar speelt. Promotie naar de BENE-League is een doel voor hem en voor de club. Tachos speelde vorig seizoen op het hoogste Nederlands-Belgisch handbalniveau, maar de club degradeerde.

We hebben in het eerste blok van het seizoen te veel laten liggen. Zoals in de wedstrijd tegen koploper Arnhem

,,Terugkeren gaat moeilijk worden”, aldus De Folter. ,,We hebben in het eerste blok van het seizoen te veel laten liggen. Zoals in de wedstrijd tegen koploper Arnhem. We beginnen fantastisch aan die pot, we staan na een kwartier met acht doelpunten voor. Maar we verliezen ’m toch nog. Waardoor dat komt? Misschien omdat je denkt dat je er bent, dat je al gewonnen hebt. En je zet na een kwartier niet meer dat extra stapje. Dat zijn van die dingen. Je weet dat je voor zoiets moet waken, maar op de een of andere manier sluipt het erin. Dat is frustrerend. Ja, over zulke dingen denk ik vaak na. Ik vind dat je gewoon je wedstrijd moet spelen. Zorg er als speler voor dat je na afloop met recht kunt zeggen dat je er alles aan gedaan hebt.”

Tachos speelt een stuk beter in de tweede helft. Langzaam maar zeker wordt PSV teruggedrongen. Dat resulteert in een toch nog ruime overwinning: 23-30. Tachos klimt naar de derde plek in de eredivisie, maar de achterstand op Arnhem blijft zes punten.

Terug naar BENE-League

Dat De Folter bij Tachos blijft, is geen uitgemaakte zaak. ,,Ik wil het liefst met Tachos terug naar de BENE-League”, zegt de keeper. ,,Maar ik sluit een andere club niet helemaal uit. Ik ben benieuwd wat er sportief gezien nog op mijn pad komt. Het moet wel binnen twee, drie jaar gebeuren, want over een jaar ben ik klaar met mijn studie. En je kunt ook een hoop energie halen uit een baan.”

De Folter speelde tot aan het huidige seizoen met rugnummer 1. Dat is rugnummer 33 geworden. ,,Er is bij Tachos wat misgegaan bij het bestellen van de nieuwe shirts”, zegt hij. ,,Het shirt met nummer 1 bleek te klein, dat met 33 paste me wel.”

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

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**’Hij betrapte me bij het inpakken van de cadeautjes’; Column**

De Telegraaf.nl

3 december 2023 zondag 5:30 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** VROUW; VROUW MAGAZINE

**Length:** 591 words

**Byline:** Fidan Ekiz

**Body**

Fidan Ekiz is presentatrice, schrijfster en moeder van een zoon. Ze heeft er alles aan gedaan om het sprookje van 5 december zo lang mogelijk vol te houden.

Liegen werd steeds moeilijker. Ik moest me in steeds meer bochten wringen om het magisch bestaan van de tandenfee, Sinterklaas en de Kerstman in stand te houden. „Als hij vragen begint te stellen, kan je maar beter gewoon de waarheid vertellen”, zeiden vrienden. Nee. Ik zou volhouden tot het bittere eind. Kinderen moeten wat mij betreft zo lang mogelijk onbevangen kunnen fantaseren over een magische wereld vol vliegende rendieren, kabouters, feeën, pratende dieren, paarden op daken. De wereld wordt al zwaar genoeg later. Waarom de betovering verbreken?

Pedagogisch verantwoord opgevoed

Toch wordt het afgeraden: volwassenen buiten de goedgelovigheid van kinderen uit. We leren ze om niet te jokken, maar doen het vervolgens zelf wel; het vertrouwen van het kind wordt aangetast. Helaas zijn er altijd kinderen op school die de pret voor anderen veel te vroeg bederven. „Neeeheee, neeeheeee, hij bestaat niet!” Later zijn dit de betweters die de kaas niet van hun brood laten eten. Als ze groot zijn, lopen ze mee in klimaatmarsen. Pedagogisch verantwoord opgevoed. In zijn briljante en nog steeds hilarische show Dat Dan Weer Wel uit 2001 vertelt Hans Teeuwen hoe dat moet, dat pedagogisch verantwoord opvoeden: „Kinderen worden nu veel te soft opgevoed. Die zijn straks weerloos, ten dode opgeschreven. Die kunnen zich niet handhaven in een keiharde wereld. Het is belangrijk dat je als ouder eerlijk bent. (…) ’Papa, papa, ik heb een tekening voor je gemaakt.’ \*Zucht\* Wat nou tekening. Laat zien. Wat is dit voor shit? Ey loser, wat is dit? Dit zijn handen? Dit zijn harken! En ben ik dat? Oh, papa is zo groot als het huis. Tuurlijk. Och. Kijk, mama is kaal. Is niet leuk hè, mama’s ziekte belachelijk maken. Zal ik jou eens wat vertellen? Ik denk dat mama ziek is geworden door jouw tekening. Jij hebt geen gevoel!”’

Bewijs op film

Op een kerstavond vatte mijn zoontje het plan op om een camera te plaatsen in de woonkamer, gericht op de kerstboom. Als de Kerstman bestond, zou hij de volgende dag het bewijs op film hebben. Het zweet brak ons uit. Zijn vader deed een kerstmuts op, ik bediende de camera. Alles was zo ingesteld dat er alleen een silhouet kon worden ontwaard van een figuur die naar de boom sloop, een hap nam van de koekjes die waren neergezet, de cadeaus onder de boom plaatste en weer wegsloop. Na talloze pogingen stond het erop. Griezelig goed gelukt.Zo wonnen we er nog twee sprookjesjaren bij.

Betrapt

Naderhand werd ik slordig, of hij alerter. Zo werd ik betrapt bij het inpakken van de cadeautjes. Weer een leugen: “Eh, ja, wij werken samen met de Sint.” Vorig jaar geloofde hij er al niet echt meer in, maar een lichte twijfel leek te blijven hangen. Ik moest alleen de woorden nog uitspreken. Toen ik even de kamer uit was, las mijn zoontje de eerste regels van deze column. Schatergelach en een klein dansje: “Jaaa! Zie je wel! Eindelijk!!” De olifant met de lange snuit blies mijn mooie sprookje uit. En dan na een korte stilte: “Is opa dan ook niet in de hemel?’’

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. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op   TikTok,   Facebook en   Instagram.

**Graphic**

Image, 'Ik moest me in steeds meer bochten wringen om het magisch bestaan van de tandenfee, Sinterklaas en de Kerstman in stand te houden.'

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Dit is hoe de eerste teams uit Midden-Drenthe dit weekeinde speelden**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 04:18 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 741 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

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

Smilde'94 1 - VWC 1: 3-3

De succesvolle periode voor Smilde'94 1 in de 4e klasse is ten einde gekomen. Voor de thuiswedstrijd tegen VWC 1 had Smilde'94 een serie van zes opeenvolgende overwinningen, maar die serie werd zondag doorbroken op Sportpark 't Kylot na een 3-3 eindstand. Met 19 punten staat Smilde'94 op de eerste plaats, terwijl VWC met 5 punten op de tiende plek staat. Smilde'94 heeft in de laatste vijf wedstrijden vier overwinningen behaald en één keer gelijkgespeeld, terwijl VWC drie keer gelijkgespeeld en twee nederlagen heeft. Op zondag 10 december om 14.00 uur speelt Smilde'94 bij FC Kraggenburg op Sportpark De Brem.

Alcides 1 - Nieuw Balinge 1: 5-0

Nieuw Balinge 1 is er ook niet in geslaagd om te winnen van Alcides 1. De wedstrijd eindigde in 0-5. Dit is voor Nieuw Balinge al de achtste wedstrijd op rij zonder overwinning in de 5e klasse. Op dit moment heeft Alcides 21 punten en staat op de eerste plaats, terwijl Nieuw Balinge met 2 punten op de elfde positie staat. Alcides heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Nieuw Balinge. In de laatste vijf wedstrijden heeft Alcides vijf overwinningen behaald, terwijl Nieuw Balinge twee keer gelijkgespeeld en drie nederlagen heeft. Nieuw Balinge speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 9 december om 14.00 uur thuis tegen Zuidwolde op Sportpark Nieuw Balinge.

HHCombi 1 - Kuinre 1: 2-3

HHCombi 1 heeft een nederlaag te verduren gekregen. Kuinre 1 op Sportpark Meerweg was te sterk op zondag. De 5e klasse-wedstrijd eindigde in 2-3. HHCombi staat op de negende positie met 10 punten. Kuinre is de nummer 7 met 10 punten. Kuinre heeft 2 wedstrijden minder gespeeld dan HHCombi. In de laatste vijf wedstrijden heeft HHCombi twee overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl Kuinre twee overwinningen en drie nederlagen heeft. Dit was de derde nederlaag met één doelpunt verschil van HHCombi dit seizoen. Volgende tegenstander voor HHCombi is Uffelte. De teams spelen tegen elkaar op zondag 10 december om 14.00 uur op Sportpark De Krollenkamp.

Witteveense Boys'87 1 - Roswinkel Sp. 1: 4-1

Witteveense Boys'87 1 heeft Roswinkel Sp. 1 met 4-1 verslagen in de 5e klasse op zondag. In de huidige stand heeft Witteveense Boys'87 16 punten en staat op de derde plaats, terwijl Roswinkel Sp. met 3 punten op de tiende positie staat. Roswinkel Sp. heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Witteveense Boys'87. In de laatste vijf wedstrijden heeft Witteveense Boys'87 drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl Roswinkel Sp. vijf nederlagen heeft. Pekelder Boys is zondag 10 december om 14.00 uur op Sportpark Rutger Oldeboom de volgende tegenstander voor Witteveense Boys'87.

Beilen 1 - Raptim 1: 0-3

Beilen 1 heeft een 0-3 thuisnederlaag geleden tegen Raptim 1 in de 3e klasse. Met 15 punten staat Beilen op de zesde plaats, terwijl Raptim met 20 punten op de tweede plek staat. Raptim heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Beilen. In de laatste vijf wedstrijden heeft Beilen drie overwinningen behaald twee keer verloren, terwijl Raptim vier overwinningen en één gelijkspel heeft. Volgende tegenstander voor Beilen is HODO. De teams spelen tegen elkaar op zondag 10 december om 14.00 uur op Sportpark 't Hoge Bos.

Beilen 1 - GEO 1: 1-1

Beilen 1 en GEO 1 hebben de buit gedeeld in het duel tussen beide teams in de 5e klasse. De eindstand was 1-1. Dit betekent dat Beilen op de tiende positie staat met 6 punten en dat GEO op de elfde plek staat met 5 punten. Beilen heeft in de laatste vijf wedstrijden één overwinning behaald, twee keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl GEO één overwinning, twee keer gelijkgespeeld en twee nederlagen heeft. Dit was het derde gelijkspel van Beilen dit seizoen. Volgende tegenstander voor Beilen is Blauw Geel'15. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 9 december om 14.30 uur op Sportpark Noordwest.

Verwacht

De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld, de resultaten volgen nog: Wildervank 1 - Fit Boys 1, BEW 1 - SV Hoogersmilde 1, Zwartemeerse Boys 1 - Wijster 1 en BSVV 1 - Gruno 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:** December 4, 2023

**End of Document**



**Fabian van Leeuwen vervult hoofdrol in Arnhemse stadsderby: ‘Niet denken, maar gewoon doen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 02:25 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 636 words

**Byline:** Roland Gerritsen

**Body**

Fabian van Leeuwen eiste zaterdagmiddag een hoofdrol op bij de Arnhemse stadsderby tussen ESA en De Paasberg: uitslag 1-3. De 25-jarige aanvaller van De Paasberg had met twee goals, waarvan één beauty, een wezenlijk aandeel in de zege van zijn ploeg.

De Paasberg klimt door de zege naar de middenmoot van de derde klasse A, ESA daarentegen blijft na het zevende verlies in negen wedstrijden volop in degradatiezorgen.

,,Ze gingen er vandaag gelukkig een keer in”, keek Fabian van Leeuwen direct na afloop op het ijskoude sportcentrum Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid terug. Zijn 0-1, gescoord na 20 minuten met een knappe omhaal in de bovenhoek, was het hoogtepunt van de sportieve, maar niet hoogstaande derby. ,,Niet denken, maar gewoon doen”, zo omschreef hij zijn beauty. En over zijn tweede treffer, de 1-3: ,,Ik raakte die bal niet eens honderd procent, maar hij paste precies in de korte hoek.”

,,Ik denk dat wij verdiend gewonnen hebben”, vervolgde Van Leeuwen. ,,Wij hebben goed gewerkt en hard gestreden. Als we volgende week ook winnen van De Treffers, gaan we met een goed gevoel de winterstop in.” Die winterstop begint voor zijn ploeg pas een week later, want op zaterdag 16 december staat nog het afgelaste duel met Twello op het programma.

Megakans

De winst kwam De Paasberg wel toe, maar het was ESA dat beter begon aan de wedstrijd. De thuisploeg kreeg via Melvin Polman een megakans, maar hij liet hem liggen ,,We waren in de beginfase zoekende”, vond Van Leeuwen. ,,Als ESA die kans had benut, was het waarschijnlijk een andere wedstrijd geworden. Nu maken wij de 0-1 en ook snel daarna de 0-2. Ja, dat was misschien een gelukje.”

Daarin had Van Leeuwen gelijk, want het had er alle schijn van dat Rowan van Zanten een voorzet wilde geven, maar tot zijn genoegen zag hij de bal binnenvallen bij de tweede paal.

(Verhaal gaat onder de foto verder)

Fraaie knal

Het duel leek daardoor al in vroegtijdig stadium beslist, maar Sten Bonekamp - die later nog uitviel met een schouderblessure - bracht een kwartier voor tijd met een fraaie knal de spanning terug namens ESA. Die duurde maar kort, want de eerder genoemde 1-3 van Van Leeuwen viel luttele minuten later.

De overwinning voor De Paasberg betekende de derde seizoenzege. Niet heel slecht voor een gepromoveerde ploeg, maar na de voorbereiding, waarin vrijwel alles werd gewonnen, toch een tegenvallend resultaat. Of niet? ,,Het had beter andersom kunnen zijn”, reageerde Van Leeuwen op die statistische gegevens. ,,Maar soms loopt het nu eenmaal zo. De laatste twee duels hebben we in ieder geval goed opgepakt. We kunnen weer omhoog kijken.”

Lichtpuntje

Dat ‘omhoog kijken’ zit er voor ESA voorlopig niet in. De ploeg van trainer Marco Bosch staat twaalfde en weet dat die plek aan het einde van het seizoen directe degradatie betekent. Maar het verschil met plaats 11, waar De Treffers staat, is slechts het doelsaldo. ,,De 0-0 van De Treffers tegen hekkensluiter OVC’85 is gunstig voor ons”, reageerde Mathieu Schoenberger, voorzitter van ESA, op de huidige competitiestand. ,,Toch nog een lichtpuntje vandaag.”

Complimenten

Derby’s zijn doorgaans wedstrijden met een beladen karakter en vaak omlijst met tal van overtredingen, emoties en opstootjes. De Arnhemse stadsderby tussen ESA tegen De Paasberg vormde zaterdag een uitzondering, vond dienstdoend arbiter Bent Kuipers (25) uit Geesteren. ,,Mijn complimenten aan beide teams voor het respect naar elkaar en naar mij. Het was een makkelijke en fijne wedstrijd, die ik eigenlijk zonder kaarten had kunnen afdoen.” De leidsman voelde zich toch genoodzaakt twee spelers van ESA op geel te trakteren voor lichte vergrijpen.

Het was voor ESA voor het eerst sinds zes jaar dat het in competitieverband een stadgenoot trof. De laatste Arnhemse tegenstander was in 2017 SC Oranje, dat begin 2018 failliet ging.

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**SP Lochem 5 verliest van Rietmolen 3 in de 6e klasse**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 12:33 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 153 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

SP Lochem 5 heeft bij met minimaal verschil verloren van Rietmolen 3 op Sportpark De Wieken. De 6e klasse-wedstrijd op zondag werd met 2-1 gewonnen door Rietmolen.

In de huidige stand heeft Rietmolen 15 punten en staat op de tweede plaats, terwijl SP Lochem met 12 punten op de vierde positie staat. Rietmolen heeft twee wedstrijden minder gespeeld dan SP Lochem. Rietmolen heeft in de laatste vijf wedstrijden vier overwinningen behaald en één keer verloren, terwijl SP Lochem drie overwinningen en twee nederlagen heeft. De nederlaag was voor SP Lochem de derde nederlaag met één doelpunt verschil. SP Lochem speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 10 december om 12.15 uur thuis tegen Witkampers 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:** December 4, 2023

**End of Document**



**Daan slaapt bij haar zieke vader: ‘We zijn in een tijdloze bubbel gestapt’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 10:15 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 592 words

**Byline:** Daan Rot- De Launay >

**Body**

En dan is de vader van Daan ineens in zijn laatste levensfase. ‘Zus Daphne kruipt op de bank en ik sleep een te klein matrasje van de logeerkamer naar beneden. We keuvelen wat door het huis, de dynamiek is als vanouds.’ Daan Rot-de Launay schrijft in weekendmagazine Mezza wekelijks over haar persoonlijk leven.

De hemel huilt zóveel tranen als ik in het pikkedonker naar mijn vader rijd. Ik concentreer mij op de felrode achterlichten van mijn voorganger en denk aan de rit die ik negen jaar geleden maakte toen mijn moeder een hersenbloeding kreeg. Hetzelfde weer. Het akelige onbestemde gevoel, mijn kaken stijf om niet in te storten, vechtend tegen het verdriet dat net niet over de rand van de emmer klotst.

Mijn zus is er al. Linea recta loop ik naar het bed bij het raam waar mijn vader al zeventien maanden ligt. ‘Hé, lieverd,’ buig ik over hem heen. Praten lukt hem nauwelijks meer maar hij lacht verbaasd Jij ook hier? Mijn zus en ik, vrienden en familie wisselden elkaar normaal gezien af zodat hij zo min mogelijk alleen zou zijn. ‘We blijven logeren, papa, vind je dat goed?’ Zijn ogen spreken blij natuurlijk en hij perst er een klein knipoogje uit.

Ik haal mijn koffer, dekbed, kussen en alles waarvan ik dacht dat ik het nodig zou hebben uit de auto. Zus Daphne kruipt op de bank en ik sleep een te klein matrasje van de logeerkamer naar beneden. We keuvelen wat door het huis, de dynamiek is als vanouds. Zij wast en ik droog. Alsof we dertig jaar terug worden gekatapulteerd en weer thuiswonende tieners zijn. We vallen in eenzelfde groef. Ik doezel af en toe wat weg op de ademhaling van mijn vader maar echt slapen lukt niet.

Het is eigenlijk heel gezellig met z’n drieën, we zijn in een tijdloze bubbel gestapt

‘Hé Willem!’ De warme huisarts staat aan zijn voeteneinde om de opties te bespreken; palliatieve sedatie, ophoging van de pijnstilling, mijn vader wil er niets van weten. Slapen prima, maar wel wakker worden, is zijn duidelijke wens. Opgelucht haal ik adem. ‘Egoïst,’ spreek ik mijzelf streng toe. Ik ben bang voor het naderende einde en blij dat mijn vader op de pauzeknop drukt. Blijf hier, ga niet weg, piept mijn hart. Gedurende de dag marcheert er een leger aan verplegers voorbij dat eigenlijk niet meer ten strijde kan trekken. Een washandje over zijn gezicht, bij het geluid van de elektrische tandenborstel pavlovt mijn vader zijn mond al open. We sjouwen hem samen recht, waarop hij kermt van de pijn. Het is hartverscheurend om te zien, maar als hij goed ligt, we wat om hem heen pruttelen, is daar weer die dappere glimlach. Hij vouwt zijn vergroeide handen en laat zich in het kussen zakken.

Wij hangen wat, doen een boodschap, werken een beetje op onze laptops en sneaken er even tussenuit om iets te eten. Het is eigenlijk heel gezellig met z’n drieën. We zijn in een tijdloze bubbel gestapt.

’s Avonds trekken we een fles wijn open. Bij de plop van de kurk kijkt mijn vader naar mijn zus. ‘Wil je ook?’ Een knik. We lachen en vullen een likeurglaasje. Ik tets mijn glas tegen het glas van mijn zus: ‘Proost!’ In mijn ooghoek zie ik zijn bibberende hand naar het bedtafeltje gaan. ‘Hij wil meeproosten,’ gil ik opgewonden. Binnen een nanoseconde hangen we aan zijn bed. ‘Proost, papa, op jou!’

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Marcel laat zijn hond Chanel uit en weet niet wat hij ziet als hij terugkomt: ‘Dit is niet te bevatten’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 04:36 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 563 words

**Byline:** Mandy de Jong

**Body**

Marcel Hoogenberg wandelt zondagochtend met zijn hondje Chanel door het Florapark in Enschede als hij de eerste brandweersirenes hoort. Wat hij dan niet weet, is dat zijn eigen huis aan de Geraniumstraat in lichterlaaie staat.

Het was een rondje van nog geen tien minuten. Als Marcel Hoogenberg terugkomt met zijn hondje Chanel, staan er drie brandweerwagens en heel veel mensen voor de deur. „Dan zakt je de broek van het gat.”

Met de rug van zijn hand veegt de Enschedeër de tranen van zijn gezicht. „Je mag wel even binnenkomen.” Het werk van de brandweer zit erop, nu zijn het de medewerkers van Dolmans Calamiteiten Diensten die in en uit lopen. Ze repareren wat er nog te repareren valt aan de kleine hoekwoning.

De penetrante brandgeur is bij de voordeur al te ruiken. Dat belooft niet veel goeds. „Het is echt triest”, waarschuwt de bewoner.

Heel veel geluk gehad

En hij wijst in de richting van de woonkamer. De confrontatie met de ellende maakt hem opnieuw stil. Een zwartgeblakerde doos, dat is wat er nog van over is. Je hoeft geen expert te zijn om tot de conclusie te komen dat dit huis zo niet bewoonbaar is. Hoogenberg heeft nog geen idee waar hij vannacht slaapt.

Hé, wat ligt hier overal op de grond?

Het is een goedje dat je zou kunnen omschrijven als zwartgeblakerde smurrie. „Dat zijn mijn kleren”, vertelt de bewoner. Of wat er nog van over is. Door de roetschade zijn de spullen die er nog staan moeilijk van elkaar te onderscheiden. Wat de bewoner zelf direct opviel, is dat de dierbare zwart-fitfoto van zijn ouders in de vensterbank wonderwel nog heel is. Een kleine meevaller.

Nu Hoogenberg hier weer staat, realiseert hij zich des te meer dat hij geluk heeft gehad dat hij niet thuis was op het moment dat de vlam erin sloeg.

Het was zo’n fles met een likeurtje en een lont erin

Een klein olielampje

Een paar uur eerder hing Marcel Hoogenberg zijn schone was aan een droogrek. In diezelfde knusse woonkamer brandde ook een olielampje. „Zo’n fles met een likeurtje en een lont erin.” Zeker weten doet hij het niet, maar het enige wat Hoogenberg nu kan bedenken is dat hij dat lampje niet heeft uitgeblazen. „Ik denk dat ik dat ben vergeten en toen met Chanel ben gaan wandelen.”

Chanel is een shih tzu en al twaalf jaar zijn huisgenoot. Op de vraag of hij die naam zelf heeft bedacht, verschijnt er ondanks de ellende toch even een glimlach op zijn gezicht. „Ze rook wel lekker toen ik haar als pup kreeg.”

Niet te bevatten

Terwijl Marcel en Chanel zondagochtend door het park wandelden, belde hun buurvrouw het alarmnummer. De brandweer was snel ter plaatse, sloeg ruiten in en haalde brandende spullen uit de woning, maar kon niet voorkomen dat de huurwoning van corporatie Domijn flinke schade opliep.

„Ik kan het gewoon nog niet bevatten”, stamelt de bewoner. „Ook voor de buren vind ik het echt heel vervelend.” De schade bleef daar volgens Hoogenberg beperkt tot veel rookoverlast.

De bewoner heeft geen idee hoe groot de schade is en wat er nog van zijn spullen over is. Het enige dat hij nu heeft, is de kleding waarmee hij vanochtend de deur uitstapte. „Het liefst lig ik nu gewoon op mijn eigen bank tv te kijken.” Dat zit er voorlopig even niet in.

Dan gaat zijn telefoon en krijgt Marcel Hoogenberg goed nieuws. „Ik mag vanavond bij Van der Valk slapen.” Ook dat is weer geregeld. „Dan kan ik me daar mooi even douchen. Morgen weer een nieuwe dag.”

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**FC Winterswijk 4 en SP Lochem 2 eindigt op 3-3**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 01:37 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 132 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

FC Winterswijk 4 en SP Lochem 2 hebben de punten gedeeld in het duel tussen beide teams in de 4e klasse. De eindstand was 3-3.

FC Winterswijk staat op de negende plaats met 6 punten. SP Lochem staat op de tweede positie met 16 punten. SP Lochem heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan FC Winterswijk. In de laatste vijf wedstrijden heeft FC Winterswijk één overwinning behaald, twee keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl SP Lochem drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag heeft. Grol is zondag 10 december om 10.30 uur op Sportpark De Elze de volgende tegenstander voor SP Lochem.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**SVI moet tevreden zijn met een punt, maar dat is Thom Kooke na zijn gemiste kans dus niet: ‘Ik had de bal breed kunnen geven’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 01:27 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 601 words

**Byline:** Mark Van Der Vegt

**Body**

Arme Thom Kooke, draagt het leed van puntverlies van SVI op z’n schouders. Onnodig. Weet-ie zelf ook wel. Maar het is het wat het is, gevoelsmatig. ,,Als ik straks drie biertjes heb gedronken, zal het wel minder zijn.”

Thom Kooke staat als laatste speler nog buiten de kleedkamer. Zijn gezicht staat halfweg tussen versteend en bedrukt. De man die de laatste grootste kans van deze toch met grote kansengezegende wedstrijd tegen Unicum heeft gemist, heeft een groot, misplaatst schuldgevoel. Iemand anders dan een bejaarde journalist zou een arm om deze jongeman moeten slaan en hem vertellen dat het toch echt niet aan hem lag, vandaag.

Kooke (26) haalt zijn schouders op. En net als hij wil antwoorden, doet iemand in de SVI-controlekamer de veldverlichting uit. In het donker produceert Kooke een schamper lachje. ,,Ja, ik wist wat ik ging doen toen ik die bal kreeg, nam ’m ook goed mee maar schiet ’m vervolgens blind naast. Met links, ja”, zegt de rechtspoot. ,,En pas daarna zag ik dat ’m ook ‘breed had kunnen geven’. Doe ik dat, winnen we gewoon.” Zijn schuldgevoel is nog vers, zo vlak na de wedstrijd. ,,Maar als ik straks drie biertjes drink, zal het wel minder zijn. Denk ik. Dus geen zorgen.”

SVI versus Unicum is een rare, spectaculaire wedstrijd met kansen over en weer. Onder leiding van een rare, inconsistente arbiter (Kaya, red.) die van appèl naar appèl fluit.

Beste van het spel

SVI heeft waardeloze weken achter de rug, met twee nederlagen waardoor ze dreigen weg te glijden in de grijze middenmoot van de tweede klasse H. Unicum daarentegen, verspeelde bijna een maand gelden voor het laatst punten. De ploeg uit Lelystad staat tweede. Dat geeft de SVI-burger weinig moed, maar tegelijkertijd veel hoop. En de eerste helft staat dan ook in groot contrast met de voorspellingen. SVI heeft het beste van het spel en komt na twintig minuten op voorsprong via een treffer van Dani van der Steege. Unicum krijgt ook anderhalve kans, mist deze en heeft daarnaast vooral geluk dat verdediger Derrin Wijdenbosch – die vanaf de aftrap ietwat geagiteerd over het veld heeft gelopen - op het veld mag blijven staan na wat lijkt op een kopstoot(je).

De overmacht uit de eerste helft overleeft het kwartiertje rust niet. Unicum dringt hard aan, schiet een bal op de lat, mist een paar kansen en scoort uiteindelijk slechts eenmaal. In de blessuretijd, als de bezoekers hard aandringen en dichter en dichter bij een doelpunt geraken, juist dan mist Kooke dus die ene, grote kans op de overwinning.

Timing even helemaal kwijt

Dus ja, Kooke heeft groot gelijk. Het is allemaal zijn schuld. Zijn grote, grote schuld. Dat Dani van der Steege in de eerste helft één doelpunt haalt uit drie grote kansen, dat heeft er niets mee te maken. Of dat doelman Alex Grafhorst in de 60ste minuut nét iets te vroeg uitkomt – moet uitkomen? – omdat Dirk-Jan van Dijk zijn man en zijn timing even helemaal kwijt is, waardoor Ricardo Fransberg de bal heel gemakkelijk met een fijn boogje over een verdwaalde Grafhorst in het lege doel kan plaatsen? Het zijn bijzaken.

Voor alle duidelijkheid: Van der Steege scoort en speelt sterk, en Grafhorst ranselt in bijna 100 minuten voetballen twee op ’t oog onhoudbare ballen uit zijn doel. Om maar te zeggen: niemand heeft vandaag schuld aan het puntverlies tegen een topploeg. ,,Correct”, zegt trainer Dick Krommenhoek. ,,We hadden zomaar kunnen winnen en we hadden ook zomaar kunnen verliezen. Al met al moeten we gewoon blij zijn met een punt.”

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Israël bombardeert door, bondgenoten vragen hoelang de oorlog nog gaat duren**

De Volkskrant.nl

3 december 2023 zondag 08:11 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 665 words

**Byline:** Michel Maas

**Body**

Meer dan zevenhonderd Palestijnen in Gaza zijn volgens Hamas sinds zaterdag omgekomen. Dat bericht kan niet worden geverifieerd, maar het geeft nieuwe brandstof aan groeiende kritiek op Israël, dat veel te weinig zou doen om burgerlevens te sparen.

Zelfs de Verenigde Staten, ‘Israëls grootste vriend’, vinden dat Israël in Gaza de burgers meer moet gaan ontzien. Zowel vicepresident Kamala Harris als minister van Defensie Lloyd Austi, heeft stevige kritiek op Israël. De VS hebben genoeg van het almaar stijgende aantal burgerdoden, terwijl het onduidelijk is wanneer Israël vindt dat de oorlog in Gaza klaar is. Israël zegt Hamas te willen vernietigen zonder te vertellen hoe het dat eigenlijk voor zich ziet.

Afgelopen weekeinde bestond de strijd tegen Hamas opnieuw vooral uit bombardementen. Israël maakte bekend meer dan vierhonderd doelwitten te hebben bestookt en verklaarde dat het achthonderd schachten heeft ontdekt die naar Hamas-tunnels onder Gaza voerden. Van die schachten zijn er vijfhonderd verwoest, zegt Israël, en ‘vele kilometers tunnel’. Uit Gaza zelf kwamen vooral berichten van huizen en wooncomplexen die zijn getroffen en van de doden en gewonden die daarbij zijn gevallen.

Over de auteur

Michel Maas is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Eerder was hij oorlogsverslaggever en correspondent in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië.

Zaterdag stond het aantal doden sinds vrijdag volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheidszorg op minstens 193. Zondagmiddag zei Hamas dat in 24 uur tijd zevenhonderd mensen zijn overleden. Maar zelfs als het er tweehonderd waren geweest, was dat volgens Kamala Harris meer dan genoeg. De Amerikaanse vicepresident noemde zaterdag de situatie ‘werkelijk hartverscheurend’. Israël houdt vol dat het alles doet om het aantal burgerdoden te minimaliseren, maar Harris vroeg zich openlijk af wat dat betekent: ‘Is dit het minimaliseren van burgerslachtoffers? Is tweehonderd acceptabel?’

De Franse president Macron wierp zaterdag een andere prangende vraag op: Israël wil Hamas vernietigen, maar wat betekent dat eigenlijk? En hoelang gaat dat duren? ‘Wat is dat, de totale vernietiging van Hamas? Denkt iemand echt dat dat mogelijk is? En zelfs als het dat is, dan nog vrees ik dat de oorlog tien jaar gaat duren. Ik denk dat we op een punt zijn gekomen waarop Israël zijn doel en de gewenste eindtoestand preciezer moet definiëren.’

Staakt-het-vuren verlopen

Israël hervatte de strijd vrijdagochtend, meteen na het verstrijken van het staakt-het-vuren dat zeven dagen standhield. Het voerde honderden luchtbombardementen uit, deels op het noorden van de Gazastrook, maar in verhevigde mate ook op doelwitten in het zuiden. Uit de steden Khan Younis en Rafah werden zware explosies gemeld. Beide steden golden vóór het bestand nog als veilig, honderdduizenden Gazanen uit het noorden hebben er hun toevlucht gezocht. Nu wordt ook in het zuiden het gebied waar ze kunnen schuilen steeds kleiner, zodat mensen niet meer weten waar ze heen moeten.

Persbureau Reuters interviewde ‘Maher, een 37-jarige vader van drie kinderen’, die steeds verder naar het zuiden vlucht, tot hij niet meer verder kan: ‘Ik woonde in Gaza-Stad, van daaruit trokken we naar Al-Karara in het zuiden van de Gazastrook en gisteren vluchtten we verder naar Khan Younis. Vandaag proberen we onder de bombardementen naar Rafah te gaan.’

Volgens de VN zijn vier van de vijf Gazanen door het geweld op de vlucht geslagen. Ze zijn grotendeels afhankelijk van hulpgoederen. Vrijdag, de dag van de hervatting van de strijd, kwamen die Gaza helemaal niet meer binnen. Op zaterdag kwamen volgens de Palestijnse Rode Halve Maan honderd vrachtwagens de grens over, amper een kwart van het aantal dat tijdens het bestand de grens passeerde. Zondag werden bombardementen gemeld in het oostelijk deel van Rafah, de meest zuidelijke stad van Gaza, aan de enige grensovergang met Egypte. Aan het einde van de middag was nog onduidelijk of de grens zondag voor hulp geopend is geweest.

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Rietmolen 4 overklast in de thuiswedstrijd door Sp. Neede 5**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 01:35 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 116 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Rietmolen 4 heeft een pak slaag gekregen in de thuiswedstrijd tegen Sp. Neede 5. Ze verloren met 2-10 in de 7e klasse.

Rietmolen staat na deze wedstrijd op de elfde plek met 6 punten, terwijl Sp. Neede 5 op de derde plek staat met 19 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Rietmolen twee overwinningen behaald drie keer verloren, terwijl Sp. Neede vier overwinningen en één gelijkspel heeft. Bon Boys is zondag 10 december om 9.00 uur op Sportpark De Greune de volgende tegenstander voor Rietmolen.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Keijenburgse Boys 3 overklast in de thuiswedstrijd door SP Lochem 4**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 12:38 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 128 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Keijenburgse Boys 3 heeft een pak slaag gekregen in de thuiswedstrijd tegen SP Lochem 4. Ze verloren met 0-6 in de 6e klasse.

Met 7 punten staat Keijenburgse Boys op de negende plaats, terwijl SP Lochem met 24 punten op de eerste plek staat. Keijenburgse Boys heeft één wedstrijd minder gespeeld dan SP Lochem. Keijenburgse Boys heeft in de laatste vijf wedstrijden één overwinning behaald vier keer verloren, terwijl SP Lochem vijf overwinningen heeft. Anadolu '90 is zondag 10 december om 11.00 uur op Sportpark De Veldkant de volgende tegenstander voor Keijenburgse Boys.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Sp. Neede 3 en Bon Boys 3 eindigen op gelijke hoogte**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 01:46 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 127 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Sp. Neede 3 en Bon Boys 3 hebben de punten gedeeld in de wedstrijd tussen beide teams in de 5e klasse. De eindstand was 2-2.

Sp. Neede staat op de negende plaats met 7 punten. Bon Boys is de nummer 10 met 5 punten. Bon Boys heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Sp. Neede. Sp. Neede heeft in de laatste vijf wedstrijden twee overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl Bon Boys één overwinning, twee keer gelijkgespeeld en twee nederlagen heeft. Op zondag 10 december om 9.00 uur ontvangt Bon Boys FC Winterswijk op Sportpark De Greune.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Grol VR1 verliest uit met een doelpunt verschil van Sp. Neede VR2**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 03:26 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 141 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Sp. Neede VR2 heeft zondag met 4-3 de thuiswedstrijd tegen Grol VR1 in de 5e klasse gewonnen.

Sp. Neede staat nu op de tweede plek met 15 punten, terwijl Grol op de vierde plaats staat met 12 punten. Sp. Neede heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Grol. Sp. Neede heeft in de laatste vijf wedstrijden twee overwinningen behaald en drie keer gelijkgespeeld, terwijl Grol twee overwinningen, twee keer gelijkgespeeld en één nederlaag heeft. Dit was de tweede overwinning met één doelpunt verschil van Sp. Neede dit seizoen. Volgende tegenstander voor Sp. Neede is DEO. De teams spelen tegen elkaar op zondag 10 december om 13.00 uur op Sportpark Dijkhoek.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Sp Rekken VR1 overklast in de uitwedstrijd door SJO UNO'21 VR1**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 01:37 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 138 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Sp Rekken VR1 heeft een pak slaag gekregen in de uitwedstrijd tegen SJO UNO'21 VR1. Ze verloren met 6-1 in de 4e klasse.

Op dit moment heeft SJO UNO'21 15 punten en staat op de derde plaats, terwijl Sp Rekken met 5 punten op de tiende positie staat. SJO UNO'21 heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Sp Rekken. In de laatste vijf wedstrijden heeft SJO UNO'21 vier overwinningen behaald en één keer verloren, terwijl Sp Rekken één overwinning, twee keer gelijkgespeeld en twee nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor Sp Rekken is SC Meddo. De teams spelen tegen elkaar op zondag 10 december om 11.30 uur op Sportpark 't Asterloo.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Werkdruk in ggz-instelling veel hoger dan in ziekenhuis**

Trouw.nl

3 december 2023 zondag 08:16 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 708 words

**Byline:** Maurice Timmermans

**Body**

In de geestelijke gezondheidszorg loopt de werkdruk steeds verder op. Een op de vier jonge medewerkers krijgt nu zelf psychische hulp.

In geen andere zorgsector lopen medewerkers zozeer op hun tandvlees als in de geestelijke gezondheidszorg. Een op de vijf psychologen, psychiaters en therapeuten voelde zich in 2022 emotioneel uitgeput, terwijl dat onder medewerkers van ziekenhuizen een op de tien bedraagt. De stijging in de ggz is opvallend; in 2021 voelde nog een op de zeven behandelaren zich uitgeput.

Een en ander blijkt uit de jaarlijkse monitor van Stichting IZZ onder ruim 3500 medewerkers. Stichting IZZ is een collectief van werkgevers en werknemers, dat onder meer verzekeringen voor zorgmedewerkers regelt via VGZ en CZ.

Onder jonge ggz-medewerkers zijn de problemen het grootst, blijkt uit de monitor, waaraan ook de universiteiten van Utrecht en Leiden meewerken. Meer dan een kwart van hen (27 procent) heeft zelf psychologische hulp gezocht. Sommigen lopen bij de huisarts, anderen zijn in therapie bij een psycholoog of psychiater. Onder ziekenhuispersoneel is dat percentage veel lager (13 procent).

Herstelmomenten

Een belangrijke oorzaak van de hoge werkdruk in de ggz is volgens IZZ het nieuwe financieringsstelsel dat in januari 2022 is ingevoerd. Voorheen declareerden behandelaren en therapeuten bij de zorgverzekeraar zowel de ‘directe tijd’ met de patiënt – zoals een therapiesessie – als de ‘indirecte tijd’, waarbij de patiënt niet aanwezig is. “Denk daarbij aan overleg met een collega of familieleden”, zegt Jan-Luuk de Groot, manager bij IZZ. “Op die momenten kun je als behandelaar even op adem komen, of je hart luchten na een zwaar gesprek.”

In het nieuwe stelsel, het zogeheten Zorgprestatiemodel (ZPM), declareren behandelaren alleen nog maar directe tijd. De vergoeding voor indirecte tijd is daarin verwerkt. Dat betekent minder administratie. “Maar daardoor dreigt het gevaar”, zegt De Groot, “dat instellingen de indirecte tijd oftewel de herstelmomenten uit het rooster schrappen om het geld dat ze daarvoor krijgen, aan andere zaken uit te geven. Dat gebeurt in stilte, maar het zorgt wel voor een constant hoge mentale belasting van behandelaren. De afkorting ZPM staat ook wel bekend als Zonder Plas Moment.”

Ziekteverzuim

Niet alleen overleg met collega’s maar ook het inwerken en begeleiden van jongeren valt onder indirecte tijd, en ook dat lijkt erbij in te schieten. “Jonge werknemers zeggen zelf dat ze een goede begeleiding missen. Ze voelen zich in het diepe gegooid en schrikken van de grote verantwoordelijkheid die ze vanaf het begin krijgen”, zegt Irene van der Fels, onderzoeker bij IZZ. “Dit is wellicht een belangrijke verklaring voor de vele psychische problemen in deze groep.”

De Groot: “Deze hoge mentale belasting is een belangrijke voorspeller van ziekteverzuim. Hier kun je op wachten. Ik hoop dat instellingen beseffen dat uitval uiteindelijk meer geld kost dan het inplannen van hersteltijd.”

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft geen signalen ontvangen over emotionele uitputting als gevolg van het nieuwe bekostigingsmodel. Hierin is de indirecte tijd net zo belangrijk als in het oude model, laat de toezichthouder weten. Die hoeft alleen niet meer apart te worden gedeclareerd omdat “dit tijdschrijven als erg belastend werd ervaren.”

Beroepszaak

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) maakt zich ernstige zorgen over de hoge werkdruk en uitval. Voorzitter Niels Mulder noemt onder meer het personeelstekort en de wachtlijsten als oorzaken, maar het Zorgprestatiemodel speelt volgens hem ook een rol. Niet omdat medewerkers minder kans krijgen om te herstellen, maar omdat de vergoeding voor deze indirecte tijd, die de NZa vaststelt, niet kostendekkend is.

Dat leidt volgens Mulder tot hogere productienormen voor behandelaars. Psychiaters moeten meer patiënten behandelen om dezelfde opbrengst te halen. “Het lijkt me geen verrassing dat dit de werkdruk en het verzuim verhoogt. Samen met andere organisaties hebben we daarover recent een beroepszaak gestart tegen de NZa.”

Lees ook: Het water staat nu echt aan de lippen bij de ggz

De grenzen zijn bereikt in de ggz. Het kabinet moet in actie komen om de problemen op te lossen, vindt brancheorganisatie Nederlandse ggz.

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Dit is precies wat de afglijdende Korenmarkt nodig heeft; de stijl en kwaliteit van Flor Fina**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 07:35 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 686 words

**Byline:** Ellen Willems

**Body**

Stijlvol uitgaan is niet precies het imago van de Korenmarkt in Arnhem. Dan denk je toch eerder aan criminaliteit en leegstaande panden. Maar nu is daar Flor Fina, als een nieuw hart voor Arnhems bekende uitgaansplein.

Een geheel eigen stijl. Zo voelt het meteen als je het enorme pand binnen stapt. Het is industrieel met staal en baksteen, maar ook warm door de stoffen schemerlampen en stoffen bekleding op de meubels. De ruimte is enorm, maar het voelt niet zo vanaf het moment dat je gaat zitten.

Om een enorme ruimte als deze hal zo in te richten dat het geen vreetschuurbeleving geeft, is knap. Vaak zijn de grote concepten die zichzelf foodhall noemen kil, onpersoonlijk en met een vreselijke akoestiek. Her en der een plant en een kamerscherm moet nog wat private hoekjes creëren, maar dat mislukt eigenlijk altijd. Maar hier bij Flor Fina lukt het dus wel.

Een kleine historie

De Korenmarkt in Arnhem is al jaren het uitgaanscentrum van de stad. Het plein heeft veel horeca in de oude graanpakhuizen rondom het plein en in het midden staat dus het pand dat ooit de korenbeurs was, hart van de graanhandel.

Het was lange tijd filmhuis, maar de afgelopen vier jaar zat er folie op de ramen van dit pand. De aanwinst van ondernemers Armand Lüneman, die ook het naastgelegen Le Grand Café heeft, en Jeroen Steenbergen, die een eigen architectenbureau heeft, werd volledig onder handen genomen. En bovenop de verbouwingstijd was daar twee jaar vertraging door corona. Maar begin van afgelopen zomer was het zover en opende de grote restobar met twee verdiepingen, drie keukens en een winkel de deuren.

Voor iedereen die geen liefhebber is van foodhallen, wees niet bevreesd

Voor iedereen die geen liefhebber is van foodhallen, wees niet bevreesd. Je hoeft niet langs allerlei locaties om dan na een half uur je tafelgenoot pas weer te treffen om samen te kunnen eten. Je kunt aan tafel eten uit verschillende keukens bestellen en het wordt keurig geserveerd.

De pinchos, kleine snacks uit vooral het noorden van Spanje, komen bijvoorbeeld uit de Pincho Bar. De geroosterde padron pepers met zeezout en olijfolie komen net heet van de grill, op z’n lekkerst dus.

Escabeche, ook een gerecht uit de zuidelijke keuken, is in dit geval makreel, gemarineerd in zuur met een olie met veel groene kruiden en een zoetige, lichte saus.

Het derde hapje vooraf, de croquetas con chorizo, oftewel kroketjes met chorizo, zijn wonderfris gefrituurd met een perfect krokant laagje en binnenin een fijne vulling van chorizo. Fijn, dat schier eenvoudige hapjes met zoveel zorg op tafel komen.

Het zijn streetfoodgerechten, geen ingenieus bedachte combinaties, maar wel zeer zorgvuldig en goed uitgevoerd en de kwinkslagen zijn er zeker wel

De paddenstoelenshoarma is precies goed gedoseerd in de kruiden. De paddenstoelen hebben nog bite, maar zijn wel gaar en niet te klein gesneden en liggen op een heel mooi eigengemaakt pitabroodje.

Het andere gerecht, de combinatie van burrata en sumak, kende ik niet, maar de zachte kaas met scherpe citroenachtige smaak en de gegrilde paprika is er een om te onthouden.

Op tafel staat ook sukade. Die had wat zachter gekund en neigt naar droog. Wel lekker met de stroperige lak en kruidige puree van knol en een perfect gepoft uitje.

De kippendij zal vast een hardloper zijn, want de kip is heel mals, met een zoetige hoisinmarinade en dit keer geen krokante uitjes maar krokante zuurkool eroverheen. Het zijn streetfoodgerechten, geen ingenieus bedachte combinaties, maar wel zeer zorgvuldig en goed uitgevoerd en de kwinkslagen zijn er zeker wel.

De bediening, die attent en vrolijk is, glimlacht als ik de tiramisu bestel. Ik snap al snel waarom. Op een plak dikke, volle chocolade ligt een lobbige mascarpone met cacao en precies de goede hoeveelheid moccasmaak met daarbovenop zacht hazelnootijs en krokant amandelschaafsel. De hele avond doe ik aan shared dining, maar nu even niet meer. Wat hemels.

Conclusie

Flor Fina is een enorme aanwinst voor Arnhem en bovenal voor de Korenmarkt dat absoluut een boost nodig had. Ik ga hier zeker vaker heen.

Flor Fina, Korenmarkt 42 in Arnhem, flor-fina.nl

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Sara Wennekes na nomadenbestaan in busje terug bij zeilselectie: ‘Fijn dat ik geen zwerver meer ben’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 09:01 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 632 words

**Byline:** Klaas-Jan Droppert

**Body**

Sara Wennekes (27) werd uit de zeilselectie gezet, zegde haar woning op en kocht een bestelbusje waarmee ze door heel Europa trok. Maar dat is vanaf nu verleden tijd. De windfoiler maakt in aanloop naar de Olympische Spelen een spectaculaire comeback bij Team Allianz. En haar busje dan? ,,Die gaat echt niet op Marktplaats, want ik ben eraan gehecht.”

Vier jaar lang deed Sara Wennekes het op haar eigen manier. Omdat ze in 2019 vanwege mindere resultaten uit de nationale zeilselectie (Team Allianz) werd gezet, stond ze voor de keuze: stoppen en zich concentreren op haar studie rechten of nog een keer proberen om de Olympische Spelen te halen.

Wennekes zegde haar woning in Den Haag op, stalde haar spullen bij haar ouders en kocht een bestelbusje. Een nomadenbestaan, waarbij ze permanent op reis is, was het gevolg. Met als doel om de nieuwe olympische discipline, het windfoilen, onder de knie te krijgen.

Ze liet zien dat haar aanpak uiterst succesvol was door onder andere derde op het olympisch testevent te worden. Daarmee wekte Wennekes weer de interesse van het Watersportverbond en bij het WK in Scheveningen afgelopen augustus was al duidelijk dat een terugkeer niet ver weg was. ,,Toch was dat niet zomaar geregeld”, zegt ze.

,,Daar zijn wel meerdere gesprekken overheen gegaan. Voor mij was het belangrijk dat ik bijvoorbeeld mijn coach mocht behouden. En dat ik mijn eigen trainingsschema's kon uitvoeren en niet hetzelfde als mijn concurrent Lilian de Geus moet doen. Het zou ook niet verstandig zijn om een jaar voor de Olympische Spelen alles om te gooien.”

Win-winsituatie

Het grote voordeel voor Wennekes is dat ze nu van de faciliteiten van de zeilselectie gebruik kan maken. ,,Eigenlijk is het een win-winsituatie. Ik kan me beter en gemakkelijker op het windfoilen concentreren, zonder veel andere dingen te hoeven regelen. Zo ben ik nu al vanwege het slechte weer in Nederland in Lanzarote waar in januari het WK wordt gehouden. In de oude situatie had ik dat misschien ook gedaan, maar dan zou mijn busje meegegaan zijn. Dat betekent de veerboot pakken in Cadiz. In totaal zou dat vijf tot zes dagen extra kosten dan als je het vliegtuig neemt, zoals ik nu heb gedaan. Scheelt toch een aantal trainings- en rustdagen.”

Busje op Marktplaats?

Maar dat betekent niet dat vanaf nu Wennekes alleen maar in de ‘luxe’ van het Watersportverbond zal baden. ,,Nee, waar het kan, gaat het busje mee. Dat gaat echt nog wel een paar keer gebeuren. Hij staat zeker niet binnenkort op Marktplaats, want ik ben eraan gehecht. Maar het is ook fijn dat ik niet elke keer als een soort zwerver door Europa hoef te trekken. En die eigen woning is iets voor de langere termijn. Voorlopig verblijf ik bij mijn ouders in Almere als ik in Nederland ben.”

Maar dat zal niet zo vaak zijn. Tenminste, als ze zich voor de Olympische Spelen kwalificeert. Daarvoor moet ze nog vol aan de bak. Wennekes had op haar concurrent De Geus een voorsprong kunnen nemen, maar eindigde op het WK als elfde. En dat was net één plek te laag om punten in de onderlinge competitie te scoren. Beiden staan en beginnen dus op nul als tijdens het WK de beslissing moet vallen. Het enige wat zeker is, is dat Nederland volgend jaar in Marseille een startplek heeft, want die elfde plek van Wennekes was daarvoor goed genoeg.

Spannende strijd

Ze lijkt de favoriet. Niet alleen omdat ze betere resultaten kan overleggen, maar ook omdat De Geus, die aan de Spelen van Tokio nog op een gewone surfplak (RS:X-klasse) meedeed, zich pas veel later op het windfoilen ging toeleggen en een achterstand moet inhalen. Wennekes: ,,Ik weet niet of ik de favoriet ben. Het klopt dat ik een heel goed seizoen achter de rug heb, maar het blijft sport en Lilian zit natuurlijk ook niet stil. Ik denk dat het een spannende strijd gaat worden.”

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Rode Kruis helpt in Ter Apel: ’Mensen sliepen al vijf nachten op de grond, zelfs kleine kinderen’**

De Telegraaf.nl

3 december 2023 zondag 4:28 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; FRONTPAGE

**Length:** 646 words

**Byline:** Wouter Hoving

**Dateline:** Westerwolde

**Body**

Er is zo’n armoede aan opvangplekken in Ter Apel, dat vluchtelingen soms dagen in een wachtkamer van de IND moeten slapen. Het Rode Kruis schiet te hulp. „Op de koude grond worden ze verkouden.” Bij de vluchtelingenopvang in Ter Apel oogt het rustig. Heel anders dan de vorige keer toen het Rode Kruis daar kwam om te helpen. Toen zette de noodhulporganisatie extra tenten als slaapplekken neer. Nu lijkt er niets aan de hand.

Schijn bedriegt: voor de tweede keer moet het Rode Kruis ingrijpen bij onmenselijke situaties in Ter Apel. Het is het soort ingrijpen dat je eigenlijk in een ver en armoedig buitenland verwacht. Want het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft zó weinig opvangplekken voor vluchtelingen beschikbaar dat de wachtkamer voor registratie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als nachtlocatie wordt gebruikt.

Zaterdagavond deelde het Rode Kruis al dekens, kussens en slaapmatjes uit voor mensen in die wachtkamer. Zondag werden er douche-units geleverd, maar die zijn nog niet aangesloten. In de wachtruimte hebben vrijwilligers wat speelgoed en andere spullen neergelegd om de tijd te doden. „De maximale ’slaapcapaciteit’ van 135 personen werd de afgelopen dagen voortdurend gehaald”, zegt Anna Strolenberg van Vluchtelingenwerk.

Tekst gaat verder onder de foto.

Vijf nachten op de grond

Maar een wachtkamer met tl-licht en plastic stoeltjes is geen slaapkamer. Als twee gezinnen vanuit de wachtkamers het IND-terrein aflopen staan de gezichten opgelucht. Een vader heeft zijn zoontje op de nek, een moeder haar kleintje in de arm. Zij zijn op weg naar een betere opvanglocatie.

„Vooral bij gezinnen werd het schrijnend”, vertelt Strolenberg. Vluchtelingenwerk trok samen met het COA aan de bel bij het Rode Kruis. Met name de afgelopen week werd de situatie te bont. „Sommige mensen sliepen al vijf nachten op de grond. Zelfs iemand met een hernia en kleine kinderen. Ze konden al vijf dagen niet douchen. Mensen voelden zich opgesloten. Slapen deden ze in een stoel of op de koude grond. Ze werden verkouden.” Overdag moesten sommige asielzoekers in de kou buiten verblijven.

Tekst gaat verder onder de foto.

De omstandigheden verbeteren een beetje door de komst van het Rode Kruis, maar de asielzoekers moeten nog wel steeds overnachten in de wachtkamers van het IND.

Dat is al twee maanden het geval, vertelt IND-woordvoerder Britt Enthoven. „Het begon met één nacht die overbrugd moest worden, maar de afgelopen week liep de doorstroom dusdanig spaak dat mensen meerdere nachten in de wachtkamer door moesten brengen. Dat brengt praktische problemen mee: een wachtkamer is een kleine ruimte. Je hebt geen plek waar je kunt douchen of je tanden kunt poetsen. Eén nacht hier doorbrengen is heel vervelend en niet de bedoeling, maar meerdere nachten is echt problematisch.”

Niet meer buiten slapen

Zwijgend en rokend staan twee beveiligers in gele hesjes voor de ingang van het COA, direct naast het IND-terrein. Ze wijzen naar het grasveld waar vorige zomer op het hoogtepunt 700 vluchtelingen buiten moesten slapen. „Dat laten ze dit jaar niet weer gebeuren”, zegt de een. „Dat denk ik ook niet”, reageert de ander. „Het vriest ’s nachts.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Maar wat het COA wel toelaat, is nachtverblijf in een wachtkamer die eigenlijk alleen bedoeld is voor registratie van nieuwe vluchtelingen. „Er zijn gewoon niet meer plekken, en we kunnen die mensen niet buiten laten staan”, verklaart Jolanda Bolt van het COA. ’Voorportalen’ in Ter Apel, Assen en Amsterdam, waar niet-geregistreerde vluchtelingen wachten op een eerste gesprek, zitten ook vol.

Bolt: „We gaan mensen niet buiten laten slapen. We zijn met alle macht bezig om meer plekken te vinden.”

Hoe lang de hulp van het Rode Kruis nodig is, durft Sandra van Houten van het Rode Kruis niet te zeggen. „Zolang de vraag er is en wij hulp kunnen bieden, blijven we dit doen.”

**Graphic**

Image, Ter Apel - Het rode kruis is ingezet ter ondersteuning op het AZC in Ter Apel vanwege de toenemende toestroom. Er worden onder meer douche units geplaatst., ANP / Persbureau Meter

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Jeugdig IJhorst knokt zich langs USV: ‘Bereidheid om elkaar te helpen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 07:14 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 636 words

**Byline:** Jos Lagerburg

**Body**

USV begon zondag als favoriet aan het duel in en tegen IJhorst, maar na negentig minuten voetbal bleven de punten in ‘De Rieverst’. De jeugdige oranje-zwarte selectie had aan één doelpunt genoeg voor de winst (1-0). ,,Dat is gewoon leuk om te zien, dat ze zich kunnen ontwikkelen.’’

,,In de eerste helft hadden we het hartstikke lastig, de linies stonden veel te ver uit elkaar’’, analyseerde de winnende trainer Gerald Kreuze. ,,Dat hebben we na rust iets anders neer gezet en toen ging het prima.’’

Dat mag gezegd worden, want nog geen tien minuten na de pauze pakte IJhorst de voorsprong. Kyan Arends, die vorig jaar nog enkele wedstrijden als doelman fungeerde, kreeg de bal wat gelukkig mee en rondde keurig af. Daarna gaf de thuisploeg weinig meer weg en trok het de punten over de streep.

Moraal

,,De jongens knokken er knoerthard voor en ik denk dat de wilskracht en de bereidheid om elkaar te helpen vandaag enorm heeft geholpen’’, legt Kreuze uit. ,,En in de tegenaanvallen kregen we nog een paar hele grote kansen, dat we die niet maken is jammer maar ik ben supertrots. Een heerlijk gevoel.’’

,,We hadden sowieso al zes punten meer moeten hebben’’, vindt de trainer. ,,Omdat we wedstrijden hebben gehad waar we voor stonden, kansen kregen maar alsnog verloren. Dus voor het moraal is dit goed. Ik heb in de kleedkamer gezegd ‘het moet vandaag weer eens gebeuren’, want dan kun je ook naar boven kijken. Nou, dat is gebeurd en de jongens zijn hartstikke blij. En ik ook.’’

Jonge jongens

De oefenmeester moet het doen met een zeer jonge selectie, met een hele rits tieners en vroege twintigers. Alleen maar goed, vindt hij zelf. ,,Die jonge jongens trainen elke donderdag mee, die zitten er het hele seizoen al bij en ze vinden het heel erg mooi om erbij te horen. Ze worden goed in de groep opgenomen en iedereen knokt voor z’n plekje.’’

Ook voor zichzelf ziet Kreuze een belangrijke rol weggelegd in de omgang met het aanstormende talent. ,,Dat is een uitdaging, die jongere spelers kunnen echt wel voetballen maar het tactische kun je ze nog wel bijbrengen. Wanneer ga je lopen, hoe snel ga je lopen... Maar dat is gewoon leuk om te zien, dat ze zich kunnen ontwikkelen.’’

,,Het is heel goed dat er wat aanwas is, en er zijn nog vier jongens in de onder-17 die eraan komen’’, gaat hij verder. ,,Ik hoop dat zij na de winter ook met ons mee mogen trainen.’’

Ik merk wel dat de spelers uit IJhorst ook bij IJhorst blijven en dat ze niet voor Wacker of Vitesse’63 kiezen

In de jeugd werkt IJhorst onder de noemer Triville samen met buurclubs uit De Wijk en Koekange, Wacker en Vitesse’63. Maar angst dat spelers liever voor één van de derdeklassers gaan spelen dan voor vierdeklasser IJhorst is er niet. ,,Ik merk wel dat de spelers uit IJhorst ook bij IJhorst blijven en dat ze niet voor Wacker of Vitesse’63 kiezen.’’

Met die jonge ploeg is er één belangrijke doelstelling dit seizoen, al durft de trainer ambitieuzer te zijn. ,,We hebben vandaag niet goed gespeeld, maar ik vind dat we met deze ploeg wel rond de vijfde plaats moeten kunnen eindigen. Maar handhaving blijft het eerste en belangrijkste doel.’'

USV

Vreugde bij IJhorst dus na de ‘bijna-derby’, zoals een toeschouwer het gevat omschreef. Hoe anders is dat bij USV Nieuwleusen, dat op elf punten uit acht wedstrijden blijft staan. Hoewel het pas de tweede nederlaag van het seizoen betreft én Union nog twee duels tegoed heeft ten opzichte van de concurrentie, is het gat naar de top nu al vrijwel onoverbrugbaar.

USV speelt voor de winter nog tegen de huidige nummers negen en elf van de competitie en om niet het rechterrijtje in te zakken zouden de blauwen er goed aan doen om twee resultaten te pakken in die ontmoetingen.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**In de eerste twintig seconden beslist FC Horst de uitkomst van de derby tegen Hierden: ‘Het blijft in je hoofd spelen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 09:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 606 words

**Byline:** Marco Jansen

**Body**

FC Horst tegen Hierden, was de subtop tegen de top van de tweede klasse H. Het verloop van de altijd aansprekende derby konden weinigen hebben voorspeld. Al na 20 seconden lag de bal in het doel en die ene aanval bleek beslissend: 1-0.

Vanaf de aftrap ging het snel en was FC Horst het meest slagvaardig. Ryan Bons verspeelde de bal aan Nick Zandstra, die meegaf op Matijs Valstar, die met een steekbal Jeroen Buitenhuis lanceerde. Het ging zo snel dat de meeste toeschouwers ook verrast waren door het moment.

Nadat Valstar ook nog een flinke kans op de 2-0 kreeg, nam Hierden het heft wel in handen. De koploper zette aan, maar FC Horst verdedigde de voorsprong met overgave. Hierden miste de grote vorm om FC Horst achter de bal aan te laten lopen en had pech dat de scheidsrechter niets zag in het vasthouden van Dani Cloteda door Jeffrey den Besten. Na rust raakten Cloteda en invaller Martijn Ruiter nog het aluminium. FC Horst had het eerder kunnen beslissen, maar met name Ronald Lok had zijn vizier niet optimaal afgesteld.

‘Klotemoment’

En dus woog het moment waarop Bons de bal kwijtraakte achteraf wel erg zwaar, wist ook de 21-jarige middenvelder van Hierden. „De bal werd naar voren gekopt, ik pakte de afvallende bal, maar speelde breed en toen kon Nick Zandstra de bal in de kluts meenemen. Een ‘klotemoment’ vroeg in de wedstrijd. Natuurlijk blijft het in je hoofd spelen, maar je moet het toch vergeten en doorgaan.”

Natuurlijk blijft het in je hoofd spelen, maar je moet het toch vergeten en doorgaan

Bons herpakte zich goed, maar zag dat Hierden nooit de wil aan FC Horst kon opleggen. ,,We waren wel veel meer aan de bal we waren slordig en creëerden te weinig. Het laatste kwartier speelden we alles of niets en vielen er bij ons grote gaten. FC Horst heeft op strijdlust gewonnen. Die wil hadden wij in andere wedstrijden en dat maakt ons ook heel sterk.”

Tegen vrienden

Bons had als het aan FC Horst lag, weer teruggekeerd bij de club waar hij tot en met de D1 voetbalde in de jeugd. In de zomer werd hij teruggevraagd, na twee jaar bij O23 van DVS’33. „Ik heb vorig jaar met Matijs Valstar en Jimmy Lubbersen gespeeld en in de jeugd van DVS met Nick Zandstra. Maar dat je met of tegen vrienden speelt, moet je uiteindelijk niet bezighouden. Ik dacht dat een terugkeer bij Horst mij niet veel zou brengen, ik had het goede gevoel niet. Bij Hierden wel, ik denk dat ik hierr veel kan leren van de trainer en van de ervaring in het team. Een mooie stap om mezelf te ontwikkelen.”

Die stap heeft Nick Zandstra (22) bij FC Horst ook gemaakt. De Ermeloër speelde vorig jaar nog in de derde klasse bij EFC’58. Daar scoorde hij 22 goals, nu staat de teller pas op 2. ,,Nu ik nog jong ben en een stapje hoger kon, wilde ik dat altijd doen. Het is wel pittig, ik sta nu in plaats van spits linksbuiten. De tegenstanders zijn fitter, slimmer en sterker dan ik gewend was.”

De tegenstanders zijn fitter, slimmer en sterker dan ik gewend was

Fit in de basis

De ervaring van een hoger niveau heeft Jeroen Buitenhuis al wel. De Apeldoorner (27) speelde in het verleden bij DVS’33 en VVOG en is na een jaar zonder voetbal door studie en werk bij FC Horst beland. „Dit was na drie invalbeurten de eerste keer dat ik weer volledig fit was om in de basis te beginnen. Ik had een kuitblessure en peesontsteking onder mijn voet omdat ik moest wennen aan de belasting: van niks naar zes keer trainen in twee weken. Nu was ik na 52 minuten kapot., maar het was wel lekker om uit mijn eerste balcontact te scoren.”

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Column Willem van Hanegem | PSV gaat landskampioen worden, Feyenoord blijft heus AZ wel voor**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 07:52 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 648 words

**Byline:** Willem van Hanegem

**Body**

Het is pas december, maar volgens Willem van Hanegem is de strijd om de landstitel wel beslist nu PSV ook de topper van Feyenoord heeft gewonnen. ‘De voorsprong in de eredivisie is nu al zo groot dat de titel die club niet meer kan ontgaan', zo schrijft hij in zijn column.

Toen Peter Bosz in 2017 trainer werd van Borussia Dortmund stonden daar Aubameyang, Reus, Pulisic, Dembélé, Sancho, Kagawa, Götze, Weigl, Guerreiro en Akanji onder contract. De club en de trainer liet de Spanjaard Merino en de Zweed Isak die zomer nog gaan, die twee kregen met al die spelers die er al waren toch geen kans op speeltijd.

Een jaar eerder liepen Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech, Kasper Dolberg, Donny van de Beek, Davy Klaassen, Joel Veltman en Davinson Sánchez rond bij Ajax. Bosz was trainer. Toen hij gisteren in de Kuip voor de zoveelste keer vertelde dat dit PSV veel betere spelers heeft dan die gasten waar hij ooit elders mee werkte, was er weer niemand die eens zei: Maar Peter, en die spelers dan?

Lees ook

• Feyenoord verzaakt opnieuw in topduel en maakt pas op de plaats

Begrijp me niet verkeerd, Bosz mag zelf weten wie hij beter vindt natuurlijk: Akanji of Boscagli, Reus of Til. En dat hij zijn huidige selectie natuurlijk nog meer zelfvertrouwen wil geven, mag ook. Maar vaak wordt alles maar klakkeloos opgeschreven.

Robin van Persie vertelde ooit dat het Feyenoord uit zijn tweede periode in de Kuip beter voetbal liet zien op het trainingsveld dan het sterke Arsenal waar hij speelde en de mensen geloofden hem nog ook. Later zei hij dat het natuurlijk klinkklare onzin was en toen lachten de journalisten die het als waarheid hadden gebracht, keihard met hem mee.

Aan Steven Berghuis kun je best eens vragen of hij de weg kwijt is als hij zelf zijn tackle op Correa van Marseille niet eens een gele kaart vond.

PSV boekt geweldige resultaten. Ze zijn door in de Champions League. De voorsprong in de eredivisie is nu al zo groot dat de titel die club niet meer kan ontgaan. Maar niet bij alles wat ze daar zeggen, hoef je te knikken. Zoals je aan Steven Berghuis best eens kunt vragen of hij de weg kwijt is als hij zelf zijn tackle op Correa van Marseille niet eens een gele kaart vond.

In Amsterdam zeiden ze ook: het was pas z’n eerste rode kaart. Nou en? Ajax-spelers krijgen, zeker in de eredivisie, zelden rood. Denk aan Edson Alvarez, die zonder overdrijven misschien wel tien keer ontsnapte aan rood in zijn Ajax-tijd.

Lees ook

• Berghuis baalt van ‘beeldvorming’ na rood in Marseille

Wat wel klopte aan de woorden van Bosz is dat Schouten opstellen als verdediger in plaats van Ramalho helemaal geen risico is. Schouten is namelijk een prima speler die weet wat hij moet doen. Feyenoord had het misschien wel wat opportunistischer kunnen proberen tegen het centrum Boscagli en Schouten. Prima spelers, maar geen echte verdedigers. Pas toen Feyenoord alle remmen los gooide, werd het nog spannend. Maar het was te laat.

Hartman gaat er zo onbesuisd in dat hij niet alleen Teze uitschakelt, maar ook zichzelf.

Ze maken in de Kuip wel erg kinderlijke fouten. Twee eigen doelpunten tegen Atlético Madrid, dat verzin je bijna niet. Lutsharel Geertruida zit niet in zijn beste fase van zijn loopbaan. Hoe hij nu weer de eerste treffer van PSV inleidde, dat zag er slecht uit. Maar eigenlijk was het overal net niet bij Feyenoord. Hartman gaat er zo onbesuisd in dat hij niet alleen Teze uitschakelt, maar ook zichzelf.

Ivanusec heeft één goede wedstrijd gespeeld voor Feyenoord en dat was maanden terug. De mensen schreeuwden moord en brand dat Zerrouki niet speelde tegen Atlético Madrid, maar als je echt denkt dat hij het verschil had gemaakt tegenover Griezmann dan heb je er weinig kijk op. Ook Zerrouki was niet best tegen PSV.

PSV gaat landskampioen worden, Feyenoord blijft heus AZ wel voor. In december weten we eigenlijk alles al.

Bekijk hier al onze voetbalvideo’s:

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**‘Clubliefde’ is meer dan een woord bij SVM Marknesse: ‘We moeten club met z’n allen onderhouden’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 02:51 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 705 words

**Byline:** Chiel Kooiker

**Body**

De derde klasse D is dit seizoen een opvallende klasse. Stadsclubs, dorpsploegen, veel degradanten uit de tweede klasse en dat uit drie verschillende provincies. Daarom iedere week een verhaal uit deze afdeling. Deze week aandacht voor SVM Marknesse, een hechte familieclub waar Jorn Strijk en Christiaan Haagsma gezamenlijk al 25 jaar het defensieve hart van het vlaggenschip vormen.

Een hectische overschrijvingsperiode in de zomer, spelers op de loonlijst en torenhoge ambities; het is al lang niet meer ongebruikelijk in het hedendaagse amateurvoetbal. Maar het is een schets dat mijlenver afstaat van de realiteit in Marknesse. Het circa vierduizend inwoners tellende dorpje herbergt namelijk een warme familieclub waar het draait om vertrouwde gezichten, vele vrijwilligers en tevredenheid met een jaarlijkse plek in de derde klasse.

Herkenbare namen

Wie op zaterdagmiddag de bestuurskamer van SVM Marknesse aandoet, kan dan ook niet om Johan Zieleman heen. In 2014 Marknessenaar van het jaar, erelid bij SVM en dagelijks te vinden op sportpark De Punt. ,,Ik ga hier elke dag met veel plezier naartoe, het sociale aspect is hier enorm. Ik ben er makkelijk twintig tot dertig uur per week”, licht de clubman enthousiast toe.

Ook het vlaggenschip van de club is een weerspiegeling van het dorp. Tegen Be Quick’28 staat het veld vol met ‘eigen’ jongens en springen - in het straatje ‘echte clubmensen’ - twee boegbeelden in het oog. De 28-jarige Jorn Strijk en de 32-jarige Christiaan Haagsma. Eerstgenoemde is aanvoerder en een moderne centrale verdediger, Haagsma een sluitpost met imponerend voorkomen. Samen goed voor 25 seizoenen SVM Marknesse.

Van Rad van Avontuur tot jeugdtrainers

Strijk is niet alleen steunpilaar op zaterdagmiddag, maar ook buiten het veld bijzonder actief voor de club. ,,Ik ben bestuurslid van de supportersvereniging. Zo hou ik me bezig met het Rad van Avontuur na de wedstrijd, de nieuwjaarsreceptie en de bus bij uitwedstrijden. En daarvoor was ik veertien jaar jeugdtrainer.” En daarmee houdt de betrokkenheid van de eerste selectie in de club niet op.

Waar tegenstanders bij een tikje gaan schreeuwen en liggen, lopen onze jongens na zes schoppen alsnog vrolijk verder

Strijk en Haagsma sommen even op: ,,Richard de Boer is bestuurslid en Chris Hospes, Marc de Jong, Robbin Schuurman en Yoeri van Eerde zijn allen jeugdtrainer.” Een gezond gegeven, beseft Strijk: ,,De club benadert veel jongens voor verenigingsfuncties, want we vinden dat we een grote club met z’n allen moeten onderhouden. Je weet hoe lastig het tegenwoordig is om voldoende vrijwilligers te krijgen, maar wij hebben dus niks te klagen.”

Trouw aan SVM

Haagsma en Strijk zijn echte Marknessenaren. Hoewel Haagsma in het verleden een uitstapje maakte naar Flevo Boys, destijds hoofdklasser. ,,Het beviel niet slecht, maar je bent toch ’s ochtends vroeg weg en er ’s avonds laat weer. En ik koos er toch liever voor om hier met vrienden te voetballen.” Daarnaast ziet zelfs een slechtziende dat de derde klasse niet het plafond van Strijk is. Toch houdt de clubliefde Strijk op zijn plek: ,,Ik kan lekker met het fietsje naar de club. Iedereen kent me hier en ik word gewaardeerd, dat vind ik belangrijk.”

Naast bekende gezichten als Zieleman, Strijk en Haagsma, valt nog iets op in Marknesse. De warmte van de club vertaalt zich naar het veld, SVM speelt het spelletje vrij ‘netjes’. Haagsma: ,,We hebben geen klootzakken. Waar tegenstanders bij een tikje gaan schreeuwen en liggen, lopen onze jongens na zes schoppen alsnog vrolijk verder. Het zijn in dat opzicht soms te aardige jongens.”

Maar Haagsma geeft gelijk toe dat dit ook z’n voordelen heeft: ,,Ongeacht de uitslag zitten we altijd met een grote groep in de kantine een biertje te drinken.” En de tweede klasse, is daar nog een stiekem ambitieus schuin oog op gericht? ,,Nee, ik denk niet dat wij wat in de tweede klasse te zoeken hebben.” En net als in het veld, voelt Strijk de woorden van zijn doelman goed aan: ,,We zijn ook geen vereniging van het formaat Be Quick’28 of FC Ommen. Wij moeten het van het collectief hebben, en dat is prima.”

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Na wéer een ongeluk vindt iedereen dat Maas en Waalweg moet veranderen, maar er is nu geen geld, zegt provincie**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 05:31 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 915 words

**Byline:** Albert Heller

**Body**

Twee dode honden. Drie gewonde inzittenden van twee volledig vernielde auto’s. Opnieuw klapten dit weekend twee auto’s op elkaar op de beruchte Maas en Waalweg. Een vangrail of zelfs een verhoogde middenberm kan het verschil maken op de weg. Maar toch komt die niet.

Meer dan tachtig ongelukken sinds 2018. Drie ongevallen met doden als gevolg, tal van gewonden. De kale cijfers van de Maas en Waalweg (N322) tussen Druten en Knooppunt Ewijk alleen al moeten elke automobilist op de weg wel bijna zenuwachtig maken.

Bij vijf van de zes ernstige ongevallen in de afgelopen zes jaar was er sprake van een auto die op de verkeerde weghelft belandde. Iemand die even niet oplet, inhaalmanoeuvres die niet toegestaan zijn, een laagstaande zon. Vrijwel alle botsingen met auto's van de andere weghelft zijn gewoon overdag, slechts in een paar gevallen is er sprake van alcohol of drugs.

‘Kleine fouten worden afgestraft’

Dat auto’s zo makkelijk op de andere weghelft belandden heeft te maken met de inrichting van de weg. Geen vangrail, slechts een brede groene streep op de weg. Een streep waar te weinig automobilisten zich aan houden. ,,Heel kleine menselijke fouten worden afgestraft”, zegt Warner de Boer van de Werkgroep Maas en Waalweg.

,,Even op je telefoon kijken, een handschoen pakken van een stoel. Dan kan het misgaan. Dat is het angstige aan de weg. Er moet geen beeld ontstaan dat het een ‘dodenweg’ is, maar de laatste jaren vinden er wel steeds meer ongelukken plaats.”

Gewonden en dode honden bij ernstig ongeluk

Zaterdagavond laat botsten twee auto’s op elkaar op de Maas en Waalweg. De schade was enorm. Drie inzittenden raakten gewond. Twee honden honden overleden ter plekke. De politie onderzoekt hoe de botsing precies kon gebeuren, maar houdt volgens een woordvoerder rekening met ‘asociaal rijgedrag’ als oorzaak. De bestuurder van een van de auto’s, die vanuit de richting Druten oostwaarts reed, is aangehouden. De 50-jarige man uit Druten bleek veel te veel te hebben gedronken.

Roep om een vangrail in het midden van de weg

De weg is niet veilig genoeg, oordeelden verschillende verkeersdeskundigen al in de afgelopen jaren. Er moet een scheiding komen tussen beide wegen. Ook al is vaak rijgedrag de echte oorzaak, een blokkade voorkomt dat andere automobilisten er de dupe van worden. Alleen al het tijdelijk plaatsen van betonblokken kan verschil maken, zo stelde de ANWB.

Dat de weg niet deugt, erkent ook de provincie Gelderland nu. De provincie beheert deze weg. In recente antwoorden op Statenvragen van VVD-statenlid Jeanne de Graaf antwoordt de provincie dat de weg niet voldoet aan de richtlijnen voor een autowegen. In die richtlijnen staat dat er een scheiding tussen de wegen moet zijn. Bijvoorbeeld een vangrail.

Maar dat betekent niet dat de provincie nu bezig is met plannen om die aan te leggen. ‘Er zijn op dit moment te weinig middelen’, schrijft het provinciebestuur.

Pas in 2030 onderhoud? Dat duurt echt te lang!

Ongeduld bij wethouders

In de regio is het ongeduld echter groot. Na een dodelijk ongeluk op de weg in augustus dit jaar nodigden wethouders van de gemeente Wijchen, Beuningen en Druten verantwoordelijk gedeputeerde Klaas Ruitenberg uit voor een gesprek. Op 9 november vond het gesprek ook daadwerkelijk plaats, zegt wethouder Ronald Thoonen van de gemeente Druten. ,,Wij vinden dat er echt iets moet gebeuren en dat er haast bij is. Dat begrijpen ze ook bij de provincie.”

Recent werd bekend dat de weg mogelijk aanspraak maakt op de 20 miljoen euro die de nieuwe coalitie in de provincie Gelderland vrij wil maken voor het aanpakken van onveiliger verkeerssituaties. Zeker is het echter nog niet. Dit voorjaar moet er meer duidelijk worden over de weg. Twee opties liggen op tafel. De eerste is een extra rijbaan in de richting van Nijmegen, waarbij tegelijkertijd vangrails worden aangebracht tussen de rijstroken. Kosten: 13 miljoen euro.

Vrees voor nog meer verkeer op de weg

Die variant zorgt echter voor weerstand bij de werkgroep van Warner de Boer. Hij vreest dat de weg nog meer verkeer aantrekt dan de 32.000 auto’s en vrachtwagens die er nu elke dag langskomen, met alle overlast voor de buurt van dien.

De werkgroep wil graag dat de weg verandert in een 80 kilometerweg. Op die manier moet de weg ook minder aantrekkelijk worden voor doorgaand verkeer van west naar oost-Nederland. Die variant heeft volgens de wethouder weer mogelijke negatieve gevolgen. ,,Het nadeel is dat veel automobilisten weer de Van Heemstraweg gaan nemen, als de snelheden vergelijkbaar zijn.” Die weg gaat grotendeels door de bebouwde kom van de dorpen in het gebied. Bovendien vreest de provincie dat die snelheid lastig te handhaven is.

Geld kan niet zomaar van bankrekening provincie worden gehaald

De Boer en Thoonen zijn het over één ding wel eens. De weg moet snel veiliger. En daarbij is de provincie aan zet. Gelderland is weliswaar een rijke provincie, dat betekent niet dat dit geld snel beschikbaar is.

In de provinciale politiek houden ze van potjes. Zijn die leeg, dan is er opeens nergens meer geld voor. Als de Maas en Waalweg niet in het budget van 20 miljoen euro valt, wordt de weg pas op zijn vroegst rond 2030 aangepakt. Dan is de weg weer aan de beurt voor regulier onderhoud. ,,Dat duurt echt veel te lang”, zegt Statenlid Jeanne de Graaf. ,,Voor die tijd zou er op die weg echt iets moeten gebeuren. Als we zorgen dat de vebtering van de middenberm er komt, dan zou dat echt een verschil moeten maken in het aantal ongelukken.”

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Het stoom komt uit de oren bij GA Eagles, waar zelfkritiek niet mag ontbreken: ‘Mega benadeeld’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 07:06 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 693 words

**Byline:** Wouter Foppen

**Body**

Sander van der Eijk is de gebeten hond bij Go Ahead Eagles, omdat de scheidsrechter het tegen FC Twente (1-3) nalaat om een penalty te geven. Die gedachte is terecht, maar aan de andere kant moeten de Deventenaren niet vergeten naar zichzelf te kijken.

René Hake kijkt naar de warmlopende spelers voor de B-side. Zijn blik gaat weer even op het veld, om vervolgens terug te keren bij de wissels. Een fluit op de vingers volgt, Bobby Adekanye en Enric Llansana moeten zich melden. De trainer is logischerwijs niet tevreden over wat zijn ploeg laat zien en even lijkt het alsof hij een paar minuten voor de rust al ingrijpt. Maar het blijken instructies voor na de rust, als de twee daadwerkelijk invallen.

Dertig tellen

Hake zet op zes posities een andere pion neer en doet daarmee een poging om de boel te repareren. Go Ahead Eagles heeft zichzelf namelijk flink in de nesten gewerkt. Dat begint al na een tel of dertig, als de laatste supporters net hun stoeltje hebben gevonden. De thuisploeg laat zich kinderlijk eenvoudig aftroeven in de duels, waardoor Twente via Manfred Ugalde op voorsprong komt. Dat past niet bij het verdedigen van de laatste weken. Hoe kan het?

Je kunt het over scherpte hebben, ook bij Mats Deijl is dat het eerste woord dat naar boven komt. Maar hij zegt het een beetje gniffelend, omdat hij weet dat het een te makkelijke analyse is. ,,Daar ben ik niet zo van”, vertelt hij. ,,Ik weet het niet, ik moet het nog terugkijken. Een voorzet vanaf links, de spits staat helemaal vrij en knikt ‘m binnen. Ik denk dat we met veel mensen in de zestien waren, dus dan mag dat in principe niet gebeuren. Gewoon klote.”

Talentvolle verdediger

Bij rust is het zelfs al 0-2, omdat FC Twente zich via Sem Steijn naar een tweede goal countert. Rond die goal laat Jamal Amofa zich wel heel makkelijk aftroeven door Ugalde, ook al zo’n moment waarop Go Ahead Eagles niet alleen veel beter moet, maar ook kan. Want dat Amofa een talentvolle verdediger is, staat als een paal boven water. Maar dat het in deze eerste helft veel te flets is, is minstens zo duidelijk. En hij is niet de enige.

De herstelpoging van Hake pakt overigens goed uit. Go Ahead Eagles gaat vol op de aanval, stookt de intensiteit wat op en heeft FC Twente in de tweede helft bij de strot. Als Llansana zelfs voor 1-2 zorgt, denkt heel Deventer aan een comeback. En dan is daar het moment met Thibo Baeten, ook al een invaller. Hij zet een solo in, die eindigt met een valpartij in het strafschopgebied. En dat is niet vrijwillig, want Twente-verdediger Robin Pröpper loopt hem onbewust van de sokken.

Ik keek de kant van de vierde man op en die zei dat het al gecheckt was

Stoom uit oren

Het is een van de gespreksonderwerpen na afloop, bij spelers en trainer. Als Hake het er over heeft, komt het stoom zo’n beetje uit zijn oren. ,,Die jongen probeert een goal te maken of een assists te geven en dan krijgt hij een beuk! Ja, dan is daar maar één optie voor en dat is een penalty. Ik keek de kant van de vierde man op en die zei dat het al gecheckt was. Volgens hem was het dan heel duidelijk. Nou, ik zei: ‘kijk het dan maar eens terug’.’’

Een cruciaal moment? Het is in ieder geval wel in een fase waarin je denkt dat Go Ahead Eagles in ieder geval nog een punt kan pakken. Of misschien zelfs meer. ,,Cruciaal is het niet, want we brengen onszelf in de situatie van een 0-2 achterstand. Daar begint het mee en daar moeten we als eerste kritisch op zijn. Je moet altijd eerst naar jezelf kijken. Maar we komen nog in de gelegenheid om het te keren en daarin worden we mega benadeeld”, vindt Hake.

Koekenbakkers

Ja, Go Ahead Eagles heeft recht van spreken over het penaltymoment. Maar het zelfkritische moet de boventoon voeren. Natuurlijk is FC Twente een ploeg met meer kwaliteit, dat is geen hogere wiskunde. Maar op zo’n manier aan een wedstrijd beginnen en je binnen de kortste keren naar een waardeloze uitgangspositie spelen, mag niet naar de achtergrond worden gedrukt. In Deventer lopen immers ook geen koekenbakkers rond. En als je die kwaliteiten wil verzilveren, mag je geen genoegen nemen met deze eerste helft.

Luister ook onze podcast Vak IJ, dé voetbalpodcast van de Stentor:

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Nederlanders overspoelen kerstmarkten Keulen: ’Als je struikelt, word je gewoon vertrapt’; Vooral drukte rond toeristische trekpleister de Dom**

De Telegraaf.nl

3 december 2023 zondag 3:25 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; FRONTPAGE

**Length:** 758 words

**Byline:** Robert Vinkenborg

**Dateline:** KEULEN

**Body**

De zes kerstmarkten in het net over de grens liggende Duitse Keulen worden dit weekend overspoeld door Nederlanders. De drukte is zo gigantisch dat niet iedereen zich veilig voelt. Andere landgenoten hebben daar minder last van en proosten op de vroege zondagochtend al met warme glühwein, en een braadworst in de andere hand, in de schaduw van de monumentale Dom van Keulen.

Naar verwachting worden de Keulse kerstmarkten dit jaar bezocht door ongeveer vier miljoen bezoekers, waaronder vele honderdduizenden Nederlanders, al weet het Keulse toeristenbureau desgevraagd niet hoeveel precies: „Sehr viel”, vertelt een woordvoerder.

’Gewoon gezellig’

Op zondagochtend lijkt de voertaal bij de grootste kerstmarkt bij de Dom van Keulen inderdaad vooral Nederlands te zijn. Al lopen er ook opvallend veel Belgen en Engelsen rond. Zij doen zich vooral tegoed aan grote pullen Duits bier. Twee Nederlandse bevriende stellen uit het Noord-Hollandse Spaarndam proosten onder de Dom al vroeg met grote glazen cocktails. Ze vertellen dat de Bratwursten dit jaar beter smaken dan ooit en dat ze geen last hebben van de drukte: „Gewoon gezellig, daar houden we wel van.”

Het is meer schuifelen dan lopen langs de stalletjes. Er lijken per minuut honderden kilo’s chocolade, marshmallows, pannenkoeken en aardappelgerechten door de tienduizenden monden naar binnen te worden gewerkt. Kaarsen, kerstballen en ander decoratiemateriaal gaat met tassen vol over de toonbanken, net als opvallend foute kerstruien, handschoenen en sjaals.

Pinnen mag

Vooral rond de toeristische trekpleister de Dom kun je letterlijk over de hoofden lopen. Verderop op de romantische Heumarkt is het wat ’gemütlicher’ al staan er wel lange rijen voor het nostalgische schaatsbaantje. Lopen is nog net te doen. De standhouders vertellen heel blij te zijn met de vele Nederlanders die rondlopen.

Max Kruger en Tamara Malade verkopen gepofte kastanjes op de Heumarkt. Max ziet de Nederlanders graag komen: „Het zijn zeer welkome bezoekers. Wat alleen merkwaardig is, is dat veel Hollanders denken dat je hier met cash moet betalen. Dat is echt niet zo. Je kan overal pinnen. De Nederlanders spenderen hier goed en gedragen zich misschien nog wel meer Duits dan Duitsers. Ik schat dat minstens 1 op de 10 klanten Nederlander is.”

Tamara Bollebakker en Ray Finklenberg en hun drie kinderen kijken met een lichte verbazing naar de mega-drukte om zich heen: „We staan voor het eerst in ons leven op een kerstmarkt”, vertelt Ray. Het gezin maakt een tussenstop onderweg naar Phantasialand: „Het ruikt hier vooral lekker naar eten. We gaan toch maar even kijken zo.”

Twee Brabantse meiden bewonderen de kerstspullen. Ze zijn zaterdag aangekomen: „Het echte shoppen gaan we vandaag nog doen”, zegt een van hen. Haar vriendin vertelt dat ze het wel erg druk vindt: „We hebben gisteravond heel lang moeten rondlopen om ergens te kunnen eten. Alles zat stamp- en stampvol. Uiteindelijk hebben we nog ergens een burgertje kunnen scoren.”

Een vader uit Hoofddorp is zich met zijn kinderen en schoonzoon een weekendje aan het onderdompelen op de kerstmarkt: „En dat betekent alles doen wat erbij hoort. Dus schnitzels en bratwursten eten.” Zijn dochter geniet extra: „Pa betaalt alles, haha.” De Hoofddorper vertelt wel dat het feest bijna afgelopen is: „Gelet op de slechte weersvoorspellingen hebben we besloten maar op tijd naar huis te gaan rijden.”

„We stonden muurvast”

Dennis en Jessica Boomgaard uit Houten zijn in hun hotel al aan het inpakken. Ze zijn er helemaal klaar mee na een dagje op de kerstmarkten: „De stad is wel gezellig, maar we hadden beter in november kunnen komen. Het is veel en veel te druk”, vertelt Dennis.

Jessica huivert nog als ze vertelt hoe ze de markt bij de Dom heeft beleefd: „We stonden muurvast en konden geen kant op. Er staan dranghekken omheen. De mensen laten ze mondjesmaat binnen, op zich netjes. Maar eenmaal binnen stonden we strak tegen de andere bezoekers. Je kan amper bewegen. Ik voelde paniek bij me opkomen door de gedachte: wat als er hier wat gebeurt? Ik denk niet dat de hulpverleners er dan nog bij kunnen. Als je struikelt, word je gewoon vertrapt.”

’Klemvast’

Dennis: „We waren hier ook 15 jaar geleden en toen was het allemaal nog goed te doen. Nu niet meer. Het duurt gemiddeld tien minuten voor je bij een kraam geholpen wordt. En daarna mag je je weer klemvast zetten voor het volgende standje. We hadden beter naar Limburg kunnen gaan. We zijn met de kinderen voor een nachtje ongeveer duizend euro achteruit. Het is een grote teleurstelling geworden.”

**Graphic**

Image, Twee Nederlandse bevriende stellen uit het Noord-Hollandse Spaarndam proosten onder de Dom al vroeg met grote cocktails., Robert Vinkenborg

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Tim Grapendaal draagt Jonathan in zijn hart, maar geeft alles voor DOSC: ‘Dan wil je gewoon winnen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 09:39 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 717 words

**Byline:** Rik Bakker

**Body**

De wetten van een derby kunnen mooi en meedogenloos tegelijk zijn. En zo geschiedde. Verhaal over David DOSC die Goliath Jonathan bijna te pakken had: 2-2.

Ach ja, het degradatiespook maakt net als een jaar geleden zijn rondjes boven Den Dolder. Na de remontada van vorig seizoen is er in die zin niet veel veranderd bij de plaatselijke club. Gelukkig zorgt de burentwist tegen Jonathan voor afleiding.

Wie zich zaterdag bij DOSC onderdompelde, hoorde dat die derby voelt als FC Utrecht tegen Ajax, van de underdog willen zijn waarbij je stiekem hoopt op een stunt. Of als Calimero, waar iedereen contributieplichtig is, tegen het ‘grote’ Jonathan dat spelers betaalt. Ingrediënten die helpen verklaren waarom sommige spelers naar Jonathan vertrokken, en die het nu, op die koude eerste zaterdag van december, tegen hun oude cluppie opnemen.

Dramatisch epos

De 1-0 van Bas de Waal zorgde voor euforie, het ongelukkige eigen doelpunt van de net naar Jonathan verkaste Twan Pieper paste in het stuk. Maar in dat dramatisch epos verspeelde het dappere DOSC na rust de voorsprong tegen de nummer twee. Vastgeplakt werden ze door Jonathan, aan de rij reclameborden van de grote sauzenproducent achter hun eigen doel.

DOSC kwam er niet meer van weg en glibberde in het eigen zestienmetergebied bij de beuken die door de buurman uit Zeist werd uitgedeeld. Hier werd een derby gespeeld zoals een derby gespeeld hoort te worden: met irritaties over en weer, aangejaagd door een vurig thuispubliek, kleumend op het verhoogde terras, wel bijna honderd man.

Er staat voor mij natuurlijk een stukje extra spanning op, maar als het eerste fluitje gaat, valt die weg

David DOSC had Goliath Jonathan bijna gevloerd, tot die negentigste minuut, toen Rob Stoop uit één van de weinige oversteken die de bezoekers hadden hoeven te maken de 2-2 binnen poeierde. De hoop op een overwinning veranderde in de extra tijd naar hoop op een gelijkspel, wat vooraf een prestatie op zich zou zijn geweest. Mike Maas ging nog naar de grond, smachtend naar een penalty die tot opluchting van heel DOSC niet werd gegeven.

,,Helaas, net niet overleefd”, vond Tim Grapendaal. De centrale verdediger verruilde vijf jaar geleden het shirt van Jonathan voor dat van DOSC, maar runt bij zijn oude club een voetbalschool. Verder is hij er trainer van de jongens O18-2. Deze kruisbestuivingen deden hem weinig in aanloop naar de clash.

,,Ik ben bij Jonathan opgegroeid, het blijft altijd de club die in mijn hart blijft. Maar als je er staat voor DOSC dan sta je er voor DOSC en wil je gewoon winnen. Er staat voor mij natuurlijk een stukje extra spanning op, maar als het eerste fluitje gaat, valt die weg. Ik denk dat ik één van mijn betere wedstrijden heb gespeeld.”

Regievoerder

Grapendaal vervulde in het hart van de defensie een belangrijke rol als regievoerder. Het is eigenlijk verbazingwekkend hoe DOSC aan die 34 tegengoals komt, het meeste van de derde klasse C. ,,We hebben veel wisselingen in het elftal gehad. Mijn duospeler is op de weg terug en zelf ben ik drie wedstrijden weggevallen. De blessures bleven zich ophopen. Nu speelden we eindelijk eens een keer in een formatie waarin we eerder hebben gespeeld en dan zie je dat we het echt wel kunnen en niet onderaan hoeven te staan.”

Grapendaal weet het: als DOSC dit niveau kan vasthouden, dan hoeft zijn ploeg niet te degraderen. ,,De continuïteit is tot nu toe niet optimaal geweest en dan ben ik nog een heel positief gestemd mens”, zegt trainer Harry Oussoren, doelend op krappe selectie in relatie tot de penibele positie op de ranglijst. Als de resultaten onder druk staan, dan weet je dat het gemopper op de trainer gaat beginnen, maar met de puntendeling tegen Jonathan, volgend op de eerste competitiezege bij Loosdrecht, begint de coach net iets lekkerder aan de Sinterklaasviering. ,,Maar ik voel die druk niet. Ik heb tegen Jonathan een elftal zien staan waarvan ik niet kan zeggen dat die het geloof in de trainer heeft verloren. Het kon een stapje beter, maar daar staat een derby om bekend, hè?”

8

Een drukke derbymiddag voor Henk-Jan Westland. De arbiter uit Leusden trok maar liefst acht gele kaarten. Vijf spelers van DOSC gingen in het boekje, twee van Jonathan. Maar dan ontbreekt er toch een? Klopt, die was voor Jonathan-coach Rob Zomer, omdat hij het veld in liep.

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**In de catacomben bij FC Volendam vechten spelers tegen de tranen. ‘De club staat in brand’**

Trouw.nl

3 december 2023 zondag 10:47 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 768 words

**Byline:** Matthijs van Dam

**Body**

De bestuurlijke vendetta's bij FC Volendam werkten tegen PEC Zwolle door op het veld (0-5). De chaos werd na afloop zowaar nog groter.

Een oorlogsverslaggever zal zijn normale werkomstandigheden moeilijk herkennen in het Volendamse Kras Stadion. Duizenden buurtbewoners komen zaterdagavond juist af op de lichtmasten van de FC, van een evacuatie is geen sprake. Fans dragen oranje mutsen, geen helmen. De Volendamse harde kern hijst een spandoek: “Welkom in Volendam, het mooiste dorp van Nederland.” Uniek in oorlogsgebied, mooie dorpen. En de afgestoken siervuurpijlen blijken geen Grad-raketten.

Maar volgens Jaap Veerman, voorzitter van de Volendamse raad van commissarissen (RvC), verkeert de club toch in ‘oorlogssituatie’. Voorzitter en zanger Jan Smit begon, zegt Veerman.

‘Casinobeleid’

Dinsdag stuurde Veerman de voltallige directie ineens naar huis. Hij verweet Smit ‘casinobeleid’. Er dreigen liquiditeitsproblemen, een tekort van 2,3 miljoen euro en het bestuur sloot deals, buiten de RvC om, die Volendam geld kostten. Veerman deelde naar eigen zeggen ‘drie gele kaarten’ uit, maar het bestuur luisterde niet. Hij noemde Smit ‘een hele slechte voorzitter'. “Het is nu oorlog, Jaap”, mailde Smit na zijn ontslag.

Een dag na de directie vertrok ook de voltallige technische staf onder aanvoering van Wim Jonk. Samen met Smit was ‘Team Jonk’ de afgelopen jaren succesvol, met promotie naar de eredivisie, al had dat dus een riskant prijskaartje. Op hun ontslagbrieven wacht Veerman nog altijd.

Zaterdagavond is nummer een-na-laatst Volendam tegen PEC Zwolle (be)stuurloos. De jonge Duitse Team Jonk-trainer Matthias Kohler (32) vertrekt na de wedstrijd. Die verloopt als de bestuurlijke situatie. Het lijkt goed te gaan, met een 0-0 ruststand en een beter Volendam. Maar daarna gaat het ineens gruwelijk fout. In de tweede helft scoort PEC binnen tien minuten driemaal. Eindstand: 0-5. Op de tribune draagt iemand een knaloranje Boskalis-visserspak. Wie komt Volendam baggeren?

Tranen

Aanvoerder Damon Mirani vecht na afloop tegen de tranen. De Monnickendammer vertelt hoe hij als twaalfjarige al op de tribune stond, hoe hij samen met Jonk als speler successen beleefde, en hoe hij afgelopen week na alle commotie zijn telefoon uitschakelde en met de kleine ging spelen. “En nu staat de club in brand. Dit gaat me zo enorm aan het hart.” Hij zegt het wel vijf keer. Mirani’s ogen worden steeds wateriger. “Wij hebben vandaag twee wedstrijden in één gespeeld.”

Kunnen de spelers beide partijen niet nader tot elkaar brengen, als het redelijke midden? Mirani: “Daarvoor is te veel gebeurd. Sommige spelers staan vierkant achter Jan Smit. Ik weet daarvoor te weinig. Er zijn goede en minder goede dingen gebeurd. Maar zoals iedereen het in de media op de man speelt, vind ik niet kunnen.” Zeker de spelers uit de regio lijden volgens Mirani onder de situatie.

Ook het gezicht van middenvelder Calvin Twigt staat op huilen. De persvoorlichter rent achter hem aan. “De RvC doet zijn werk, de andere kant wil hogerop. Dat het zo uit de hand zou lopen, zag ik echter niet aankomen.”, zegt spits Robert Mühren. Zijn kaken trillen. “Dat Matthias bleef kwam voor ons als een verrassing. Verder weten wij ook niets.”

Witte rook

De situatie wordt nog chaotischer. Kohler blijft toch, zegt Mühren. “Ja, opzegtermijn, ofzo. Ik hoorde dat hij er maandag gewoon is.” Van de spelers mag hij blijven, maar Kohler gaat 'eerst praten met de club'.

De Duitser had afgelopen week ‘meer dan tranen in de ogen’. Volgens hem was dit conflict te voorkomen. “Welk moment zou jij normaal kiezen? Precies, einde van het seizoen. Dit moment heeft niemand iets aan. De RvC bestuurt nu, wat volgens mij technisch niet kan.”

Maar is het niet de taak van een RvC om bijtijds in te grijpen? Kohler: “Volgens mij staat er genoeg kapitaal op het veld. De directie mag ook waardering krijgen voor de sportieve ontwikkeling. Kijk naar het veld vanavond: soms is achteruitlopen juist risicovol. Als je het goed doet, is vooruit lopen niet riskant.”

Ineens staat ook RvC-voorzitter Veerman met Volendam-sjaal in de catacomben. “Wie wil als eerst wat vragen?” Na tweeënhalve minuut vertrekt hij alweer, maar met nieuws. Binnen een week verwacht hij nieuwe bestuursleden. “En ik denk niet dat maandag een andere trainer voor de groep staat.”

Lees ook:

Column John Graat: Zijn ze gek geworden in Volendam: hoezo was er volgens Jan Smit een oorlog in het palingdorp?

Ik dacht even: ik ga ze missen, de camerabeelden van de ereloge van FC Volendam. Je kunt zeggen wat je wilt, maar clubvoorzitter Jan Smit zorgde toch voor wat polderglamour in ons voetbal.

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**VCW wint topper in de vijfde klasse: ‘SVC had eigenlijk niets te vertellen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 05:53 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 720 words

**Byline:** Sjors van Mourik

**Body**

VCW heeft de topper met SVC in het voordeel beslecht. De club uit Wagenberg neemt daardoor de tweede plaats van SVC over en houdt koploper Gloria UC, dat eveneens won, onder druk. Voor SVC is de nederlaag een bittere pil, al kan het zich volgende week meteen herstellen als het Gloria UC op eigen terrein ontvangt.

Vijfde klasse B:

VCW – SVC 2-0 (1-0). 1-0 en 2-0 Ard Baaij.

Voorafgaand aan de wedstrijd wisten beiden teams dat er genoeg op het spel stond. VCW voetbalt al het hele seizoen frank en vrij en behaalt daarbij de benodigde overwinningen: resulterend in een kleine achterstand op de koppositie én een berg aan vertrouwen. SVC daarentegen beschikt over enorm veel vuurkracht in de voorhoede en walst over menig tegenstander heen. Alle ingrediënten voor een zinderende topper waren daarom aanwezig.

In realiteit werd de wedstrijd juist eenzijdig, met een oppermachtig VCW dat de gehele wedstrijd controleerde. De thuisploeg verloor tot dusver zijn enige echte test, met 4-1 van Gloria UC, waardoor de mannen van Tijs van Bragt erop gebrand waren om tijdens hun tweede serieuze test van het seizoen te laten zien dat VCW een geduchte outsider is voor de titel. En dat bleek, want SVC kreeg geen enkel moment voet aan de grond, vertelde een trotse Van Bragt naderhand.

,,Ze hebben werkelijk waar niets te vertellen gehad. Wij waren heer en meester. Ik denk dat als ze nog een uur hadden gevoetbald, ze nog steeds niet op goal hadden geschoten of een echte kans hadden gecreëerd.” De winnende coach was vanzelfsprekend in zijn nopjes en telde na afloop zijn zegeningen. ,,We hebben een uitstekende tegenstander geëlimineerd. Aanvallend waren we sterk, we scoorden mooie goals én we houden de nul. Er is helemaal niks aan te merken op onze zege van vandaag.”

Offday

Aan de andere kant likken SVC en coach Richard van Hooydonk de wonden. ,,Het was een totale offday vanuit onze kant”, vertelde een beteuterde Van Hooydonk. ,,Ik heb geen idee waar het door kwam, maar we kwamen vandaag overal een stapje te laat. Zij spelen natuurlijk wat fysieker en dat wisten wij ook, maar we konden er maar moeizaam mee omgaan. Ik heb niet het idee dat wij iets te vertellen hadden.”

Daarbij zat het niet echt mee voor Van Hooydonk. Personele problemen aan de kant van SVC maakte de wedstrijd tevens niet makkelijker, legt Van Hooydonk uit. ,,Het was een harde wedstrijd met veel overtredingen. Bij ons zijn er twee die door toedoen van de tegenstander het veld geblesseerd hebben moeten verlaten. De scheidsrechter floot ook niet altijd in ons voordeel hierin, maar daar mogen we niet naar wijzen. De scheids fluit van hetzelfde niveau als waarop wij zelf voetballen. En wij hebben zelf vandaag gewoon niet goed gevoetbald.”

Toch probeert de coach ook positief te blijven. ,,Het is vaak goed geweest dit seizoen, nu een keer niet. We staan weer met beide benen op de grond. Misschien moeten we ook blij zijn dat we vandaag tegen deze nederlaag aanlopen. Dat was natuurlijk niet de stemming in de kleedkamer na afloop, maar we hebben de jongens uitgelegd dat je weet dat zulke wedstrijden erbij zitten gedurende een seizoen.”

Door de overwinning gaat VCW over SVC heen en strijdt het volop mee met het kampioenschap. ,,We staan nu tweede en daar moeten we hartstikke trots op zijn”, glunderde Van Bragt. ,,Onze kracht is dat we een hecht team hebben, daarom gaan we nu deze overwinning vieren en een biertje drinken.”

Noordhoek – DEVO 0-2 (0-1). 0-1 en 0-2 Ruud Koevoets.

OVV’67 – TPO 7-1 (1-0). 1-0 Kcun Yung, 2-0 Wahid Abdoulaye, 3-0 Wahid Abdoulaye, 4-0 Lars Weterings, 5-0 Ricardo Carvalho Apolonia, 6-0 Diogo Carvalho Apolonia, 6-1 Jamie Willemsen, 7-1 Ricardo Carvalho Apolonia.

OVV’67-coach Fatih Kaya: ,,Na een omzetting in de tweede helft liepen we makkelijk over TPO heen.”

Advendo – DIOZ 5-2 (2-0). 1-0 eigen doelpunt, 2-0 Heimankpa Agawosim, 3-0 Marciano Grondo, 4-0 Nuradin Uu, 5-0 Achmed Benkaddur, 5-1 Guus Fijns, 5-2 Guus Fijns.

DIOZ-coach Jack Verlaar gebruikte wat beeldspraak: ,,We hebben vandaag als een soort Sinterklaas gevoetbald.”

Gloria UC – HZ’75 3-1(1-1). 1-0 Kas Schepers, 1-1 Kevin van der Schans, 2-1 Kas Schepers, 3-1 Casper van de Kerckhove.

HZ’75-coach Jurgen van de Broek: ,,Ik vond dat wij grote delen van de wedstrijd beter waren, zonde dat we het laten liggen.”

Vijfde klasse C:

Dussense Boys - Hedel 1-9 (0-3).

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Mees, Isabel en Robin wonen in Breda, maar hoe lang nog? ‘Zonder baan was ik hier al vertrokken’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 11:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 829 words

**Byline:** Freek de Swart

**Body**

BREDA - Waarom verlaten veel jongeren Breda zodra ze zijn afgestudeerd? Het is een probleem dat de gemeente bezighoudt, want de vergrijzing neemt tot 2040 nog ieder jaar toe. Aan het woord drie jonge Bredanaars over wat zij missen in hun stad.

Het hoger onderwijs in Breda scoort al jarenlang uitstekend op ranglijstjes. Hierdoor is de stad voor veel studenten vooral een pragmatische keuze. ,,Breda was echt een zwart gat voor mij. Ik wilde vooral weg uit Doetinchem en de toerisme-opleiding stond hier goed aangeschreven”, herinnert Isabel Hut (26) zich. Ze woont vooral nog in Breda vanwege haar vrienden, maar wil ooit emigreren.

Utrechter Mees van Leeuwen (25) begon zijn Leisure & Events-opleiding vooral omdat het alternatief in Groningen lag en hij een specifieke minor interessant vond. ,,Het is dat ik na mijn studie midden in de coronatijd een baan vond, anders was ik waarschijnlijk wel vertrokken.”

Alleen de in Breda geboren Robin Keim (24), student Communicatie en Multimedia Design, ziet zichzelf voor altijd in de stad blijven. ,,Maar dat geldt niet voor mijn medestudenten. Breda staat niet bekend om zijn creativiteit, terwijl hier best veel creatieve bedrijven zitten.”

Breda biedt weinig ruimte voor rauwe creativiteit

Keim onderzoekt het probleem momenteel ook voor zijn afstudeerproject. Vooral het feit dat studenten van St. Joost niet meer gekoesterd worden, intrigeert hem. ,,Dat is een van de meest prestigieuze kunstacademies van Nederland, maar ruimte om zich te ontplooien vinden ze hier blijkbaar niet.”

Zo staan creatieve hangplekken als MotMot en Electron op de slooplijst en is het voortbestaan van het Havenkwartier onzeker. Met name dat laatste vindt Hut jammer. ,,Vooral tijdens de coronaperiode veranderde die plek echt in dé ontmoetingsplek. Ik heb daar zelfs leren skaten.”

Als ik rondloop in de Spoorzone van Tilburg, heb ik het gevoel dat er bijzondere dingen worden gemaakt

Ook Van Leeuwen komt graag langs bij Pier15 en de andere zaken eromheen. Hij denkt dat de gemeente de ondernemers hier best meer zekerheid mag bieden. Zowel over de verblijfsperiode als over een mogelijke alternatieve locatie. ,,Beleidsmakers moeten beseffen dat dit soort plekken onconventionele jongeren aantrekken die een stad karakter geven. Denk aan bierbrouwer Frontaal.”

Een goed voorbeeld van hoe het beter kan is volgens alle drie de Spoorzone in Tilburg. Hut noemt dit een levendige hub waar innovatie wel centraal staat. Zowel op het gebied van kunst, cultuur als horeca. ,,Als ik daar rondloop of in de LocHal werk, heb ik het gevoel dat er bijzondere dingen worden gemaakt.”

Karig muziekaanbod

Voor piepjonge studenten is Breda een prima plek om te leren stappen, menen de drie Bredanaars. Hut voelde voor het eerst dat ze in een ‘echte grote stad’ woonde toen ze achter de bar stond tijdens 538Koningsdag.

Van Leeuwen kan nog steeds de smartlappen meezingen van cultcafé De Vrachtwagen en ook Keim heeft momenteel een prima studententijd op de Havermarkt. Wel is het muziekaanbod volgens alle drie wat karig: ,,Zeker wanneer je ouder wordt wil je naar een echte club, maar buiten de Graanbeurs bestaan die hier amper”, meent Hut.

Onder de foto: ‘Juist het aanbod van elektrische muziek is hier heel eenzijdig’.

Dat vrijwel alle Bredase jongerencafés in handen zijn van slechts drie horecabazen doet de muziekdiversiteit ook geen goed. Van Leeuwen moet daarom lachen wanneer Breda zich zonder ironie presenteert als dj-hoofdstad. ,,Juist het aanbod van elektrische muziek is hier heel eenzijdig en achter de tafels staan altijd dezelfde gezichten.”

Verder hekelt hij de vroege sluitingstijden in Breda van 4 uur. Hierdoor moeten stappers van buiten de stad vaak uren wachten op het station. Dit in tegenstelling tot Amsterdam, waar het uitgaanspubliek om 6 uur de eerste trein pakt richting de provincie. ,,Breda is hierdoor een stuk minder toegankelijk en aantrekkelijk dan de steden in de buurt.”

Veel Bredaas jongerenbeleid wordt nu gemaakt door oude heren, maar je hebt iemand nodig die onze wereld begrijpt

Festivals in het centrum sterven uit

Dat er tegenwoordig in het centrum amper ruimte is voor een feestje, draagt volgens het trio ook niet bij aan de levendigheid. Op de Grote Markt stuiten organisatoren vaak op de hoge beveiligingskosten. Het Chasséveld komt over een paar jaar vol te staan met woningen.

Het Kasteelplein mag maar zeventien dagen per jaar worden gebruikt als feestterrein. ,,Voor een HBO Intro moet je straks opnieuw uitwijken naar Breepark en dat is voor een introductie van een stad toch jammer”, meent Keim.

Een directe oplossing hiervoor heeft de student niet, maar wel een indirecte: geld. Volgens Keim is de de groep 16-25 jaar even groot als het aantal 65-plussers in Breda. Toch krijgen die laatsten veel meer aandacht en budget van de gemeente. Keim pleit daarom voor het aanstellen van een jongerenambtenaar. ,,Veel Bredaas jongerenbeleid wordt nu gemaakt door oude heren, maar je hebt iemand nodig die onze wereld begrijpt.”

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Veredeld Jong Ajax: John van ’t Schip laat keuze niet afhangen van prijskaartje, maar van kwaliteit; Trainer is blij met zege op karakter van zijn jonge ploeg bij NEC**

De Telegraaf.nl

3 december 2023 zondag 8:06 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



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

**Length:** 764 words

**Dateline:** NIJMEGEN

**Body**

Het duurde tot begin december. Maar Ajax heeft in speelronde veertien van de Eredivisie de eerste uitoverwinning van het seizoen geboekt. De Amsterdammers, die vanwege het gestaakte duel bij RKC Waalwijk een wedstrijd minder achter hun naam hebben dan de meeste andere clubs, wonnen moeizaam bij NEC Nijmegen (1-2), stegen van plek elf naar acht en kwamen zodoende terug in het linkerrijtje.

Sleept Ajax woensdag in de laatste zes minuten in Waalwijk de 2-3 voorsprong uit het vuur, dan is de zesde plaats een feit. „We wisten dat het gezien de trip naar Frankrijk (Olympique Marseille-uit van donderdag, red.) geen makkelijke wedstrijd zou worden. Maar ik denk dat we de eerste helft al afstand hadden kunnen nemen”, aldus een opgeluchte John van ’t Schip. „We hebben op karakter gewonnen en bij vlagen goed gespeeld, maar het was niet onze beste wedstrijd.”

Dat Ajax nog veel last zal ondervinden van het bezoek van voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat – met een veel te dikke portemonnee – aan de rommelmarkt, werd in Nijmegen weer eens duidelijk. Net als het feit dat Van ’t Schip zijn keuze voor basisspelers niet laat afhangen van het prijskaartje, maar van kwaliteit. Daarom stelde hij in De Goffert met zeven zelfopgeleide spelers een veredeld Jong Ajax op en nam er in totaal voor 94,3 miljoen euro (!) aan aankopen op de reservebank plaats.

„Ik richt me gewoon op deze groep”, aldus Van ’t Schip. „En het is niet zo dat de spelers die zijn aangetrokken niet aan voetballen gaan toekomen. Maar inderdaad, de meeste jongens die nu spelen, hebben een Ajax-achtergrond. Ik was echter heel blij dat ik Josip Sutalo in de tweede helft kon inbrengen, want hij is heel belangrijk voor deze groep. En dat Carlos Forbs de 0-2 maakt is ook mooi, terwijl Chuba Akpom zich de laatste weken ook heeft laten zien. Ik kijk er niet zo naar en probeer de groep bij elkaar te houden. We weten dat Ajax altijd naar de jeugdopleiding heeft gekeken en er zijn ook fouten gemaakt. Maar we moeten de nieuwe jongens kansen blijven geven. Met de jongens uit de opleiding daaromheen.”

’Wist het niet’

Onder Van ’t Schip verdwijnt bij de fans langzaam het chagrijn. Dat de Amsterdammers op vreemde bodem nog geen driepunter hadden genoteerd, was de trainer niet bekend. „Om eerlijk te zijn wist ik het niet en was ik er niet mee bezig. Vanaf het begin proberen we structuur en duidelijkheid aan te brengen, waardoor we resultaten hopen te halen. En in de competitie gaat het goed. Ook al zien we dat er nog veel ruimte voor verbetering is. Voor de jonge groep die wij hebben, is een zege op karakter zoals tegen NEC belangrijk. We hebben gevochten en gestreden.”

In Nijmegen was Ajax zonder heel hoogstaand te spelen voor rust de bovenliggende partij. Uit een corner van Steven Berghuis kopte Jorrel Hato de bal richting de tweede paal en verlengde Brian Brobbey de bal met het hoofd (over). Steven Bergwijn vuurde hard naast en uit een voorzet van Anton Gaaei stelde Brobbey NEC-doelman Jasper Cillessen op de proef. De thuisclub stelde daar teleurstellend weinig tegenover. Ex-Ajacied Lasse Schöne wilde een penalty, maar scheidsrechter Marc Nagtegaal oordeelde dat de routinier het contact met Ajax-keeper Diant Ramaj bewust opzocht.

Brobbey schudt Nuytinck van zich af

In het tweede bedrijf gaf Kenneth Taylor met een goed schot de eerste waarschuwing af. Cillessen bracht met hulp van de lat redding. Zes minuten later was het alsnog bingo voor Ajax en het wekte geen verbazing dat uitgerekend Brobbey de rood-groen-zwarte muur slechtte. In het strafschopgebied schudde hij de aan zijn shirt hangende Bram Nuytinck als een kleuter van zich af. Kristian Hlynsson had vervolgens Brobbeys voorzet voor het binnenlopen (0-1).

Een snelle inworp leek in de 88e minuut voor de bevrijding te zorgen. De sterk spelende Berghuis stelde Carlos Forbs in staat zijn eerste Eredivisie-treffer aan te tekenen: 0-2. „Steven voelt duidelijk de verantwoordelijkheid en die hebben we hem samen met Bergwijn ook gegeven. Het zijn de oudste jongens in de groep en ze pakken dat heel goed op. Al oogde Bergwijn dit keer wat vermoeider dan Berghuis”, analyseerde Van ’t Schip.

Omdat Elayis Tavsan nog voor het verstrijken van de officiële speeltijd de aansluitingstreffer aantekende, werd het weer spannend. Maar Ajax hield stand. Maandag en dinsdag bereidt Van ’t Schip Ajax voor op het restant van het duel bij RKC. „We weten dat het een heel apart duel wordt, waarin zij niets hebben te verliezen.”

NEC - Ajax 1-2 (0-0). 57. Hlynsson 0-1, 88. Forbs 0-2, 90. Tavsan 1-2. Scheidsrechter: Nagtegaal. Toeschouwers: 12.500.

**Graphic**

Image, Ajax viert de treffer van Kristian Hlynsson tegen NEC., ANP/HH

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Voor Peter Bosz is het ‘makkelijker’ werken bij afgetekend koploper PSV: ‘Ik heb bijna te veel goede spelers’**

De Volkskrant.nl

3 december 2023 zondag 04:09 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 814 words

**Byline:** Bart Vlietstra

**Body**

Peter Bosz lijkt met PSV hard op weg naar zijn eerste echte hoofdprijs. De coach van PSV prees na het winnen van de topper tegen Feyenoord vooral de kwaliteit van zijn groep.

Uitgerekend in het stadion waar hij als speler zijn beste tijd beleefde – in de jaren negentig van de vorige eeuw – sloeg coach Peter Bosz met PSV een misschien wel beslissende slag. De 1-2-winst op Feyenoord, waar Bosz later weinig succesvol was als technisch manager, betekent een voorsprong van tien punten.

Bosz, net 60 geworden, kan eindelijk zijn eerste echte hoofdprijs als trainer bemachtigen, na eerder ten koste van Feyenoord de Johan Cruijff Schaal te hebben gewonnen.

Over de auteur

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

Hij sprak lang na in de perskamer met oude bekenden, zoals speaker en oud-Feyenoordspits Peter Houtman.

Houtman: ‘Ja Peet, het gaat misschien wel gebeuren voor je.’

Bosz: ‘Nou Peet, rustig aan hè, het is pas begin december.’

Het wordt voor Bosz verwachtingen temperen, scherp blijven, waken voor onderschatting, voor gemakzucht, niet te ver vooruitkijken, die beer eerst maar eens schieten. Al die clichés kwamen op tafel, maar Bosz is eigenlijk helemaal niet zo beducht voor gemakzucht. In de ochtend merkte hij al dat zijn spelers elkaar oppepten, terwijl de woensdag ervoor nog een tamelijk legendarische overwinning op Sevilla was behaald. Daardoor gaat PSV door in de Champions League en beleeft het internationaal en financieel een topseizoen.

Volwassen groep

Bosz, op gedecideerde toon, zoals altijd: ‘Als deze groep gemakzuchtig was, hadden we dat al eerder gemerkt. Ik geloof niet dat dat gaat opspelen. We hebben een volwassen groep, ze durven elkaar de waarheid te vertellen en als staf zitten we er ook bovenop.’

Bosz vond, net als Feyenoord-collega Arne Slot, dat de wedstrijd misschien wel geen winnaar verdiende. ‘We hadden dezelfde strijdwijze, met hoog druk zetten. In de rust zei ik al: deze wedstrijd wordt op details beslist. Wij waren de gelukkige.’

Bosz prees zijn spelers uitvoerig. Toen hij afgelopen zomer trainer werd van PSV, kende hij de meeste selectieleden ‘nog helemaal niet goed’. Hij had ervoor jaren in Duitsland en Frankrijk gewerkt. Maar wat Bosz aantrof en nog mocht aantrekken, beviel hem zeer. PSV haalde de laatste twee jaar onder meer zes spelers die Slot ook wel wilde hebben: Schouten, Veerman, Lang, Til, Pepi en Lozano.

Bosz: ‘Ik heb bijna te veel goede spelers. Dat maakt het werken makkelijker.’ Bosz maakte naam als coach die lef heeft, dat demonstreerde hij ook zondag weer. Hij haalde de door hem veelgeprezen mandekker André Ramalho uit zijn winnaarsformatie en stelde middenvelder Jerdy Schouten achterin op, ook al liep daar in de buurt Feyenoords topscorer Santiago Giménez rond.

Geen risico

Bosz: ‘Ik wilde Ismael Saibari in het elftal hebben. Hij verdiende dat. Dat heb ik opgelost door een middenvelder naar achteren te halen, Schouten. Dat is geen risico, vind ik. Als je hier negentig minuten gaat verdedigen en de bal alleen maar wegtrapt, kun je niet winnen. En wij kwamen dus om zelf te winnen.’

Net als eerder tegen Sevilla werd de wedstrijd naar PSV’s voordeel gekanteld door een invaller. Bosz liet middenvelder Malik Tillman aan de linkerkant invallen, na hem al in de rust verteld te hebben dat hij moest opletten hoe hij daar moest spelen. ‘Hij viel geweldig in, hij is zo sterk fysiek, zo slim, zo’n bijzondere speler.’

Dat vindt Bosz ook van Saibari die tijdens de persconferentie naast hem zat te glunderen. Saibari tekende voor de 0-1, na voorbereidend werk van Tillman en Johan Bakayoko. Eerder in de week tegen Sevilla wist Saibari als invaller al prachtig te scoren. Ook tegen Ajax en Rangers was de in Spanje geboren Marokkaan, die opgroeide in België, doeltreffend. ‘Twee keer scoren in twee grote wedstrijden, dat is wel een droomweek,’ beaamde Saibari. ‘Maar verder denk ik dat het toeval is dat ik steeds in grote wedstrijden scoor.’

Vorig seizoen onder Bosz’ voorganger Ruud van Nistelrooij speelde Saibari veelal aan de zijkant. Een blessure en de enorme concurrentie van Til, Tillman, Veerman en Babadi maakt dat zijn doorbraak zich dit seizoen schokkerig voltrekt. Dat hij vaak reserve staat, is voor Saibari ‘geen probleem’, vertelde hij. ‘Ik blijf rustig, en kijk naar wat ik zelf fout doe. De trainer zal vast een goede reden hebben dat hij me ernaast zet. Er zijn hier meer spelers die goed zijn.’

Bosz ziet voor de 22-jarige Saibari een fraaie toekomst. ‘Hij is sterk, krachtig én technisch erg goed, een teamspeler. Hij kan uiteindelijk een heel grote voetballer worden. En als hij gaat scoren, zoals deze week, zijn z’n mogelijkheden ongekend.’

Als laatste glipte de trainer de spelersbus in. Hij ging onderweg alvast nadenken over komende donderdag, de thuiswedstrijd tegen Heerenveen, zo vertrouwde hij Houtman toe.

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



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

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 04:18 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 934 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

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

PH VR1 - DETO VR1: 3-6

DETO VR1 is op dit moment moeilijk te stoppen en dat heeft PH VR1 zaterdag ook ondervonden op Sportpark Schelfhorst. Het duel eindigde in 3-6, waarmee DETO zijn zesde overwinning op rij heeft behaald in de 4e klasse. PH staat op de zevende plek met 10 punten. DETO staat op de tweede plek met 18 punten. DETO heeft 2 wedstrijden minder gespeeld dan PH. In de laatste vijf wedstrijden heeft PH twee overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl DETO vijf overwinningen heeft. DETO speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 9 december om 13.00 uur thuis tegen Drienerlo op Sportpark Het Midden.

DOS '37 1 - Achilles '12 1: 2-0

DOS '37 1 heeft voor het eerst sinds lange tijd gewonnen in de 1e klasse. Na vijf wedstrijden op rij zonder zege, is de ploeg weer op de goede weg dankzij een 0-2 thuiszege op Achilles '12 1. DOS '37 staat nu op de negende positie met 9 punten, terwijl Achilles '12 de nummer 7 is met 12 punten. DOS '37 heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Achilles '12. In de laatste vijf wedstrijden heeft DOS '37 één overwinning behaald, twee keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl Achilles '12 één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen heeft. Op zaterdag 9 december om 14.45 uur speelt DOS '37 bij Sparta E. op Sportpark Schreurserve.

BWO 1JM - Vroomshoopse Boys 1: 1-2

Vroomshoopse Boys 1 heeft twee keer gescoord tegen BWO 1JM in de uitwedstrijd in de 2e klasse op zaterdag. Het duel eindigde in 1-2. Dit betekent dat BWO op de achtste positie staat met 15 punten en dat Vroomshoopse Boys de nummer 3 is met 19 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft BWO drie overwinningen behaald twee keer verloren, terwijl Vroomshoopse Boys vier overwinningen en één gelijkspel heeft. Dit was de tweede overwinning van Vroomshoopse Boys met één doelpunt verschil. Op zaterdag 9 december om 15.00 uur speelt Vroomshoopse Boys thuis tegen Barbaros op Sportpark De Bosrand.

Sportlust Vroomshoop 1JM - Kampen 1: 2-0

Sportlust Vroomshoop 1JM wist zaterdag de thuiswedstrijd tegen Kampen 1 in de 5e klasse te winnen. Het treffen eindigde in 2-0. Sportlust Vroomshoop staat na deze wedstrijd op de vierde plaats met 19 punten, terwijl Kampen 1 de nummer 10 is met 7 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Sportlust Vroomshoop drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl Kampen twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Op zaterdag 9 december om 14.30 uur speelt Sportlust Vroomshoop bij VSW op Sportpark De Bosrand.

Voorwaarts V. 1 - SP Daarle 1: 5-1

Voorwaarts V. 1 heeft de thuiswedstrijd gewonnen tegen SP Daarle 1 op zaterdag in de 4e klasse. De wedstrijd eindigde in 5-1. Voorwaarts V. staat na deze wedstrijd op de negende plaats met 13 punten, terwijl SP Daarle 1 de nummer 14 is met 4 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Voorwaarts V. drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl SP Daarle vijf nederlagen heeft. Marienberg is zaterdag 9 december om 14.30 uur op Sportpark Westerpark de volgende tegenstander voor Voorwaarts V.

Vroomshoopse Boys VR1 - DOS '37 VR1: 1-5

DOS '37 VR1 wist zaterdag de uitwedstrijd tegen Vroomshoopse Boys VR1 in de 5e klasse te winnen. Het treffen eindigde in 1-5. Vroomshoopse Boys heeft nu vier wedstrijden achter elkaar verloren. Dit betekent dat Vroomshoopse Boys op de achtste plaats staat met 9 punten en dat DOS '37 op de derde plaats staat met 16 punten. DOS '37 heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Vroomshoopse Boys. In de laatste vijf wedstrijden heeft Vroomshoopse Boys één overwinning behaald vier keer verloren, terwijl DOS '37 vier overwinningen en één nederlaag heeft. Op zaterdag 9 december speelt Vroomshoopse Boys om 13.00 uur uit tegen Rohda Raalte op Sportpark Tijenraan en neemt DOS '37 het thuis op tegen SVV '56 om 12.30 uur op Sportpark Het Midden.

Den Ham 1 - ATC '65 1: 0-2

Den Ham 1 heeft de thuiswedstrijd tegen ATC '65 1 0-2 verloren in de 2e klasse op zaterdag. Het is de vijfde wedstrijd zonder overwinning op rij voor Den Ham. Den Ham staat op de tiende plaats met 13 punten. ATC '65 staat nog steeds aan de leiding met 20 punten. Den Ham heeft in de laatste vijf wedstrijden drie keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl ATC '65 vier overwinningen en één nederlaag heeft. De Zweef is zaterdag 9 december om 15.00 uur op Sportpark Gagelman de volgende tegenstander voor Den Ham.

ST: SVV '56/Kloosterhaar VR1 - Den Ham VR2: 3-1

Den Ham VR2 heeft de uitwedstrijd tegen ST: SVV '56/Kloosterhaar VR1 op zaterdag in de 5e klasse verloren. De wedstrijd eindigde in 3-1. Den Ham heeft nu vijf wedstrijden achter elkaar verloren. SVV '56 heeft 13 punten en staat op de vijfde plek, terwijl Den Ham met 3 punten de twaalfde positie inneemt. Den Ham heeft 3 wedstrijden minder gespeeld dan SVV '56. In de laatste vijf wedstrijden heeft SVV '56 twee overwinningen behaald en en drie keer verloren, terwijl Den Ham vijf nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor Den Ham is Heino. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 9 december om 12.00 uur op Sportpark De Rohorst.

Verwacht

De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld, de resultaten volgen nog: SVO Wierden VR1 - Den Ham 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:** December 4, 2023

**End of Document**



**Met elke week acht euro werken de vrouwen van Rwanda zich uit de armoede**

Trouw.nl

3 december 2023 zondag 09:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1043 words

**Byline:** Joris Belgers

**Body**

Hulporganisatie 100Weeks haalde al duizenden vrouwen in Rwanda en Oeganda uit de armoede. Door ze, heel simpel, elke week acht euro direct over te maken. Honderd weken lang.

Trots zwaait Joan Nabukeera in de camera. De jonge vrouw staat voor haar kleine kiosk, met een paar paspoppen die jurken showen die ze verkoopt. De videoverbinding met het dorpje in het midden van Oeganda is opvallend goed, waardoor ze in het Amsterdamse kantoortje van hulporganisatie 100 Weeks kan vertellen wat de steun van deze Nederlandse non-profit haar heeft opgeleverd. Ze runt niet alleen dat kledingwinkeltje. Eerder begon de onderneemster een kapsalon die inmiddels zo goed loopt dat ze op drukke dagen anderen aan het werk kan zetten. “Het leven is goed”, straalt ze.

En dat was het niet. Nog niet zo lang geleden zat Nabukeera vast in de spiraal van armoede, zegt ze. Aan het bureau in het Amsterdamse kantoortje kijkt Jeroen de Lange, oud-diplomaat, oud-econoom bij de Wereldbank en oud-Kamerlid trots naar het scherm. Zijn stichting heeft ervoor gezorgd dat Nabukeera, en met haar duizenden andere vrouwen in Oeganda en Rwanda, de zeggenschap over hun eigen leven terug hebben. En dat door ze, heel simpel, gewoon geld te geven. Want dat is het concept van deze microdonatie-organisatie: twee jaar lang krijgen de deelnemers aan het programma elke week acht euro overgemaakt, waarmee ze gedurende twee jaar - precies, honderd weken - hun leven op de rails moeten krijgen.

Foldertjes uitdelen

“Het is voortgekomen uit een levenslange zoektocht van mijzelf, naar… wat wérkt nou”, begint De Lange. “Armoede is pijnlijk om te zien. Dat doet iets met je. Bij mij zit dat er in ieder geval al vanaf jongs af aan in. Ik kom uit een sociaalbewogen katholiek nest. Ik kan me nog herinneren dat ik met mijn vader foldertjes stond uit te delen tegen de Vietnamoorlog.”

De Lange (55) kwam via het diplomatenklasje als econoom bij de Nederlandse ambassade in Rwanda terecht en werkte later voor de Wereldbank in Oeganda. Daar werd hij eigenlijk steeds cynischer, vertelt hij. Omdat hij van dichtbij zag hoe weinig effectief dat geld van de Wereldbank eigenlijk besteed werd. Corrupte overheden vulden er hun zakken mee, wat over bleef vormde slechts een spreekwoordelijke druppel waarvoor het bedoeld was - armoedebestrijding.

“De inzet van de Wereldbank was om programma’s op te zetten om de overheid te versterken. Want die moesten vervolgens zelf beter onderwijs of zorg organiseren. We kunnen niet eindeloos bezig blijven met het clichématige slaan van die waterputten. De allerarmsten profiteerden nauwelijks van onze inspanningen.”

Mobieltjes van een paar euro

Die discussie werd ook aan de vergadertafels bij de Wereldbank gevoerd. Er werd eens geopperd om de allerarmsten direct geld te geven, om die zélf daarmee te vertrouwen. De Lange weet nog goed hoe hij tegen stemde toen zo’n soort project voorgesteld werd.

Na zijn werk daar ging De Lange voor PvdA de Kamer in. In de private sector werkte hij vervolgens als strategisch adviseur. Maar hij wilde ‘echt iets betekenen’, om de wereld wat rechtvaardiger te maken. Maar hoe dan?

In die tijd werd er in de goede-doelensector veel onderzoek gedaan waaruit bleek dat waar hij altijd zo sceptisch over was - gewoon geld geven - daadwerkelijk werkte. Het zette De Lange aan het denken. In 2014 begon hij de stichting 100Weeks. Om armen direct te benaderen, en ze honderd weken lang, elke week, acht euro te geven.

“We zijn gewoon begonnen. Ik vertrok naar Rwanda, met vijfduizend euro, cash, in een envelopje. Ik zei tegen mijn oud-collega’s op de ambassade - ik ga iets geks doen. Ik ga dit aan de vrouwen hier geven. In Rwanda heeft iedereen mobieltjes van een paar euro, waarnaar via smsjes geld kan worden overgemaakt. Het was daar al mogelijk om op grote schaal cash uit te delen.”

De man begint een fietstaxi

Zijn stichting groeide. Deelnemers worden inmiddels zorgvuldig geselecteerd. “In Rwanda ga ik altijd langs de minister, de bisschop, de lokale burgemeester. Wij gaan nooit alleen een dorp in, we werken samen met de katholieke kerk. Want de pastoor kent iedereen. Die weet wie de armsten zijn. Maar vooral: wie baat hebben bij dit programma.”

Dat geld gaat alleen naar vrouwen - omdat die beter met geld om kunnen gaan, zegt De Lange. Maar bij de intakegesprekken zit de man er altijd bij. “En het loopt dan wel via de vrouw, maar we zien in de praktijk dat het geld naar de familie gaat en de man ook een fietstaxi of zoiets begint.”

“Die 100 weken hebben we niet uit de duim gezogen - dat model is gebaseerd op onderzoeken waaruit blijkt dat mensen gemiddeld twee jaar nodig hebben om uit de armoede te komen. De eerste maanden zit je nog in overlevingsmodus. Je koopt eens nieuwe kleren, gaat van twee naar drie maaltijden per dag, families kopen een fiets om mee naar school te gaan. Dat is de fase van… ik ben weer iemand.

Samen een stukje grond kopen

“En dan normaliseert het. Dan kan zo’n gezin iets gaan opbouwen. Zoals een kledingwinkeltje, of een kapperszaak. Iemand koopt een naaimachine, of een camera en wordt dorpsfotograaf. Of je ziet dat vrouwen in een dorp samen een stukje grond kopen, waarop ze gewassen gaan verbouwen. Het zijn geen ingewikkelde dingen.”

Niet iedereen ‘slaagt’. Rond de 20 procent van de vrouwen is aan het eind van het programma niet structureel uit de armoede. Maar dat is nog altijd veel effectiever dan de projecten die hij vroeger voor de Wereldbank runde. Ook zegt De Lange dat er sinds 2014 in Oeganda en Rwanda en andere landen 30.000 mensen geholpen zijn. “Ons grote doel is om er een miljoen te bereiken. Het IT-platform ligt er, we hebben een netwerk en de organisatie om dat aan te kunnen.”

“Omdat ons initiatief aan de donateurs kan laten zien dat het mensen zijn zoals jij en ik. We proberen bewust armoede een gezicht te geven. Het idee van elke week een paar euro is heel simpel, heel concreet. Je weet waar je geld naartoe gaat. We werken heel erg vanuit het idee… red de mens, red de wereld.”

Lees ook:

Oegandese trans vrouw Monalisa Akintole draagt uit angst weer mannenkleding

Het geweld tegen lhbti+’ers in Oeganda is verviervoudigd sinds de invoering van de vergaande antihomowet, blijkt uit onderzoek van Aidsfonds. De organisatie vreest voor een forse toename van hiv.

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Vol afgrijzen ziet Ciska hoe familie vlees op gourmetstel gooit: kerst is eenzaam voor mensen met eetstoornis**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 11:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1839 words

**Byline:** Florine Nesselaar

**Body**

Denk aan kerst en je ziet waarschijnlijk een feestelijk gedekte tafel vol overheerlijke hapjes voor je. Kerst draait achter de meeste voordeuren tenslotte om eten en samen tafelen. Precies dat maakt de feestdagen loodzwaar voor mensen met een eetstoornis. En voor hun naasten.

Ze zat met twaalf feestvierende mensen bij haar opa en oma rond de kersttafel, maar Ciska Niesing (26) voelde zich eenzamer dan ooit. Terwijl haar familieleden zorgeloos het ene na het andere stukje vlees op het gourmetstel gooiden, keek de destijds 15-jarige Niesing vol afgrijzen toe. De eetstoornis in haar begreep er niets van: hoe stopten ze al dat eten in hun mond?

,,Ik was de hele tijd bezig met het eten, of eigenlijk met niet eten. Want wat zat er in het eten? Hoeveel moest ik eten? Wat kon ik eten? Het was heel ingewikkeld. Al die kleine stukjes vlees, veel brood en weinig groente. Iedereen om me heen genoot van de avond, ik wilde er wel van genieten maar dat lukte niet. Ik voelde me zo eenzaam aan tafel en kon niet bezig zijn met de gezelligheid. Ik mocht van de eetstoornis pas normaal meedoen als ik voldoende was afgevallen en genoeg had bewogen.”

Ik strafte mezelf en mocht pas normaal meedoen als ik minder at en meer bewoog

De Alphense kreeg op 15-jarige leeftijd de diagnose van de eetstoornis anorexia. Jarenlang spookte het al maanden voor de feestdagen door haar hoofd hoe ze in hemelsnaam de kerst moest doorkomen. De maand december staat immers in het teken van lekker eten. En vaak ook van meer eten dan in andere maanden. ,,Dat staat de eetstoornis niet toe. Dus ik ging van tevoren al veel bewegen en minder eten. Ik strafte mezelf en mocht pas normaal meedoen als ik minder at en meer bewoog. Ik kon niet vrolijk uitkijken naar de feestdagen, laat staan een seconde genieten van kerst zelf. De voortdurende angst voor de feestdagen was te groot.”

Paniek

‘Gourmetten? Kalkoen? Haricots verts?’ klinkt het namelijk al in november. Eigenlijk is het een volstrekt gebruikelijke vraag binnen families: wat eten we dit jaar met kerst? Maar voor mensen met een eetstoornis is de vraag vooral hóe ze de uren aan de kersttafel moeten doorkomen. De dagen rijgen zich rondom de feestdagen aaneen met gezellige, sociale momenten die vaak met eten en drinken te maken hebben. Dat levert niet alleen stress op bij mensen met een eetstoornis, maar ook bij hun naasten.

Al halverwege november werd daarom een speciale avond georganiseerd in het Leontienhuis, een verbouwde boerderij in Zevenhuizen waar mensen met een eetstoornis en hun naasten worden ondersteund. Het Leontienhuis is een initiatief van ex-Olympisch kampioen wielrennen Leontien Zijlaard-van Moorsel, die in het verleden anorexia heeft overwonnen.

Lees verder na de foto.

De decembermaand is voor mensen met een eetstoornis en hun familie ingewikkeld, een eetstoornis maakt namelijk dat eten spanning oproept, zegt Fieke Thijs van het Leontienhuis. ,,Stel je voor hoe dat is in december. Winkels liggen vol met snoepgoed en lekker eten voor Sinterklaas en kerst. Er zijn meer feestjes dan ooit en alles gaat gepaard met lekker eten en drinken.” Kerst draait vaak om eten en gezelligheid en dat is extra moeilijk voor iemand met een eetstoornis.

Judith van der Eijk (52) uit Waddinxveen weet als geen ander hoe moeilijk feestdagen met een eetstoornis zijn. Haar dochter worstelde vele jaren met anorexia. Achteraf, zo vertelt Van der Eijk, is het bijzonder dat haar dochter nog leeft. Zo ziek was ze.

,,We waren als gezin elke dag bezig met overleven, zeker de eerste periode. Toen mijn dochter ziek was, stond ik altijd aan. Dan heb je momenten met andere lotgenoten nodig”, zegt Van der Eijk, die op een regenachtige donderdagavond aan een lange tafel in het Leontienhuis vertelde over de ervaringen rondom kerst met haar zieke dochter aan mensen die kampen met een eetstoornis, en aan hun naasten.

Als kerst dichterbij kwam, stond de rest van de wereld even stil

Ruzie over opscheplepels

December was in het gezin van Van der Eijk een van de moeilijkste maanden van het jaar. Ze zagen er vaak tegenop en waren opgelucht als het weer voorbij was. ,,De eerste periode zat mijn dochter zo diep in haar eetstoornis, dat we alleen maar per dag konden kijken hoe het ging. Toen was niets te overzien, we waren blij met weinig. Het feestgevoel rondom kerst was er nauwelijks, de eetstoornis was zo akelig. Als kerst dichterbij kwam, stond de rest van de wereld even stil”, vertelt Van der Eijk. Afspreken met familie en vrienden en gezamenlijk eten was er niet bij.

,,We hadden ruzies over iets als de grootte van een opscheplepel of hoeveel beleg er op een boterham moet. Als het aan de eetstoornis ligt, dan is alles teveel. Dat gaf strijd in het hoofd van onze dochter. Haar eetstoornis heeft ook impact gehad op onze andere drie dochters. Als gezin wil je juist gezellig met elkaar eten en horen hoe de dag was. Dat lukte vaak niet tijdens het eten, maar we probeerden hen op een ander moment tijd en aandacht te geven.”

We stuurden de eetstoornis de deur uit, niet ons kind. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen je dochter en de eetstoornis

Maar hoe doe je dat, kerst vieren met een ziek familielid? De Waddinxveense vond dat zeker de eerste jaren moeilijk. Het ene jaar probeerde het gezin het een, het volgende jaar iets anders. Het was zoeken naar balans tussen gezelligheid, lekker eten en familiebezoek.

,,Eten met gasten is vaak ingewikkeld dus dat hebben we pas later weer een keer gedaan. Mijn dochter vierde een keer kerst bij haar tante met haar gezin, zodat wij even rust hadden van de eetstoornis en konden genieten van het kerstdiner. We stuurden de eetstoornis de deur uit, niet ons kind. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen je dochter en de eetstoornis.”

Van der Eijk was altijd heel liefdevol naar haar dochter, en consequent naar de eetstoornis, zo legt zij uit. ,,Je denkt out of the box, wat is wel mogelijk? Want ja, eten is gewoon ingewikkeld, maar we deden er alles aan om het zo goed mogelijk te laten verlopen. We waren elke keer aan het zoeken naar de juiste middenweg en hadden veel geduld. We zaten altijd bij haar om rustig samen met haar te eten. Afleiden werkte ook heel goed dus deden we heel veel spelletjes aan tafel. Je leert anders denken. We waren blij met de kleine dingen die goed gingen.”

Je wordt bijna mantelzorger als je kind een eetstoornis heeft. Soms dachten we, hoe komen we hier ooit doorheen?

Geen traditioneel feest

Achter de voordeur van familie Van der Eijk worden weer normale plannen gemaakt met kerst. De dochter van Judith is hersteld van de eetstoornis. ,,We zijn blij dat ze komende kerstdagen volop met ons kan meevieren.” Kerst is weer een feestje en de druk op het eten is weg. Dat had een lange aanloop. Zo ook bij Alard Bakker (54), wiens dochter ook enkele jaren anorexia heeft gehad. Het gezin uit Zoetermeer was al eventjes voor de kerst bezig om goed door te spreken wat zij gingen doen rondom de feestdagen.

Lees verder na de foto.

,,We waren wanhopig, uitgeput en hadden continu zorgen. Je wordt bijna mantelzorger als je kind een eetstoornis heeft. Soms dachten we: hoe komen we hier ooit doorheen? En nu we een paar jaar later terugkijken, denken we: hoe deden we dit? Ik gun het niemand”, vertelt Bakker, ervaringsdeskundige bij het Leontienhuis.

De dochter van Bakker durfde niet te eten. Ze was veel te bang om aan te sterken. De vijftiger ondervond dat hij met haar eetstoornis om moest gaan als met iedere andere angst. ,,Als je bang bent, denk je niet meer rationeel na. Kijk, als iemand bang is voor spinnen, zet je die persoon ook niet zomaar in een klein hok met spinnen. Dat gaat niet. De omgeving moet een paar stappen terug doen, maar je moet er gelijktijdig ook bijblijven. Er moet wel consequent steun geboden worden bij de eetmomenten”, adviseert hij.

Laat de feestdagen minder om eten draaien. Organiseer bijvoorbeeld geen enorm kerstdiner, maar hou het bij een lunch

Zorgeloze kerst

Wat betreft de feestdagen hield Bakker altijd in zijn achterhoofd dat het doel was om het leuk en gezellig te hebben. Traditionele feestdagen? Welnee, zegt hij. ,,Dat hoeft niet per se. Wij gingen samen zitten met onze dochter en vroegen haar wat wel en wat niet ging lukken. Het doel was vooral te voorkomen dat we op een feestdag een enorm drama zouden creëren. En als het even niet gaat, loop dan vooral even samen naar de gang of naar buiten. De eetstoornis is niet de baas.” Hij vervolgt: ,,Laat de feestdagen minder om eten draaien. Organiseer bijvoorbeeld geen enorm kerstdiner, maar hou het bij een lunch. Hoe kleiner je kerst maakt, hoe kleiner de angst kan worden. Dat heeft ons geholpen.”

Het heeft lang geduurd en ging niet zonder slag of stoot, maar inmiddels kan ook de 26-jarige Niesing weer van kerst genieten. ,,Het is eindelijk helemaal zorgeloos. Ik kan alles weer zelf bepalen.” Dat vertelt de Waddinxveense Van der Eijk ook over haar dochter. ,,Het is zo fijn als je merkt dat het de goede kant op gaat. Dat ze weer energie krijgt en kan genieten. Juist die kleine momenten van vreugde zijn waardevol. Dat geeft weer energie om vol te houden.De fijne momenten als je je dochter ziet stralen. Samen wandelen en daarna genieten van vele kopjes thee.”

Eetstoornis

Een eetstoornis is een ingewikkelde psychiatrische ziekte waarbij de problemen met eten een uiting zijn van onderliggende problemen, legt Fieke Thijs van het Leontienhuis uit. Hierbij kun je denken aan erg onzeker zijn en jezelf niet goed genoeg- of zelfs waardeloos vinden. ,,Mensen met een eetstoornis hebben bijvoorbeeld nooit geleerd hoe zij om moeten gaan met moeilijke gevoelens als verdriet of boosheid.”

Om de feestdagen draaglijker te maken, raadt Thijs aan de dagen met elkaar voor te bereiden. ,,Voor iemand met een eetstoornis helpt het om te weten wat er komt en hoeveel er van iets gegeten moet worden. Duidelijke afspraken helpen. Hoe concreter, hoe beter. Afhankelijk van de fase van herstel waar iemand in zit, kun je je afvragen of het dit jaar een ‘gewone’ maaltijd kan worden in een luxe jasje. Ga je uiteten? Dan kan het helpen om van tevoren een keuze te maken uit een menu. Dit voorkomt extra stress in het restaurant.”

Voor wie nog steeds in een eetstoornis zit, opent het Leontienhuis tweede kerstdag de deuren voor een lunch -boterhammen met beleg- en spelletjes. ,,De kerstdagen zijn al moeilijk genoeg. Het feestelijk tintje zit in een mooi verhaal bij de lunch en het spel dat we in de middag spelen”, aldus Thijs namens het Leontienhuis.

Het Leontienhuis is niet alleen een warme, veilige en vertrouwde plek voor mensen met een eetstoornis en hun naasten, maar ook voor een grote groep vrijwilligers. Ervaringsdeskundigen en niet-ervaringsdeskundigen maken zich samen hard voor de eetstoornisproblematiek in Nederland. Het Huis is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Opinie: ‘Deze verkiezingsuitslag is wraak van de regio’s die er niet toe doen’**

Het Parool.nl

3 december 2023 zondag 02:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 934 words

**Byline:** Janine Harbers

**Body**

De overwinning van Wilders gaat over veel meer dan xenofobie en een effectieve marketingcampagne, ziet politicoloog en regionaal lobbyist Janine Harbers: het is de middelvinger van de regio in een snel veranderende wereld.

Mensen in de regio zijn minder trots op en minder uitgesproken over hun regio, omdat ze zich achtergesteld voelen. Nu de wereld onvoorspelbaarder wordt, zorgt dit voor een terugkeer van het nationalistische sentiment. Dat is een wijdverbreid en internationaal fenomeen. We zien dit bijvoorbeeld in Argentinië, Hongarije, Spanje en sinds vorige week ook in Nederland. Dit verschijnsel is goed omschreven in deze studie van economisch geograaf Andrés Rodriguez-Pose als de wraak van de plekken die er niet toe doen. Het gevoel niet erkend en herkend te worden door de politiek doet wat met inwoners. Het is overigens echt zo dat het Rijk al decennia minder investeert in de regio, iets wat terug is te zien in het rapport Elke regio telt!.

In de studie Regionaal maatschappelijk onbehagen die Caspar van den Berg en Annemarie Kok een aantal jaar eerder deden, werd geconstateerd dat er in Nederland problematisch grote verschillen bestaan tussen ‘smalle en brede welvaart’. De onvrede is het grootst op plekken waar mensen ook last hebben van reële problemen; minder goede infrastructuur, weinig publieke voorzieningen, minder werkgelegenheid en een lager aanbod aan onderwijs. Daarnaast herkennen mensen zich er ook minder in de verslaglegging door reguliere media. Deze fenomenen zijn ook terug te vinden in het bekende rapport van Josse de Voogd en René Cuperus, Atlas van afgehaakt Nederland.

Morele afrekening

Wat zijn daarvan de gevolgen? Onlangs deed ­socioloog Bram van Vulpen hier onderzoek naar, en hij zag bevestigd dat de regio in ­Nederland weinig prioriteit krijgt. Zijn de sentimenten in de regio onderbuikgevoelens die niet echt een plek hebben in de werkelijkheid of is het terecht onbehagen dat wordt gevoeld? Het is terecht onbehagen, aldus socioloog Van Vulpen. In Nederland heeft de regio weinig prioriteit. Wat dat betreft hebben grote delen van regionaal Nederland vorige week een middelvinger opgestoken richting Den Haag. Is dit een morele afrekening met 13 jaar Rutte? Of reikt de onvrede dieper dan dit?

Er zijn geen huizen meer. Onze energie raakt op. En waar een windmolen komt te staan past straks geen woning meer. Besturen betekent keuzes maken. Grote keuzes zijn zo lang voor ons uitgeschoven dat er naar noodmaatregelen werd gegrepen om oncontroleerbare issues weer beheersbaar te maken. Denk aan de stikstofkaart of aan Ter Apel. Dit land is een decennium niet bestuurd en dat beginnen we te merken.

Grote complexen om vluchtelingen op te vangen werden na de vorige vluchtelingencrisis zo snel mogelijk verkocht door het Rijksvastgoedbedrijf, waardoor het lijkt alsof er nu meer vluchtelingen zijn dan in 2014. Inmiddels kunnen er geen woonwijken meer worden bijgebouwd doordat we te lang hebben gewacht met de energietransitie en weten boeren nog steeds niet waar ze aan toe zijn.

Migratie- en asielpolitiek

Iedereen kent de discussie over de kloof tussen stad en platteland. Dat is geen conceptuele discussie. Je hoeft maar een kaartje aan te klikken van de NOS om te zien hoe het stemgedrag zich differentieert naar gelang opleidingsniveau en geloofsovertuiging. Daarnaast zijn verenigd links en het politieke midden er niet in geslaagd een geloofwaardige oplossing te formuleren voor de woon-, systeem-, klimaat -en asielcrisis.

Daar ging het debat in de afgelopen weken echter niet over; in plaats daarvan gingen de verkiezingen volledig over onze migratie- en asielpolitiek. 200.000 vluchtelingen en ­arbeidsmigranten zonder stem hebben het moeten ontgelden. Een dankbare vijand ­natuurlijk, die zich niet kan verdedigen. Het polarisatiedenken in optima forma. ‘Zij’ pakken ‘onze’ welvaart, woningen en zorg af. De meeste vluchtelingen die een status krijgen wonen overigens in de Randstad, en dan met name in Utrecht en Amsterdam. waar voor een linkse meerderheid werd gestemd.

Identiteitspolitiek

Interessanter is dus de vraag hoe minder geld zich verhoudt tot een gevoel van minder erkenning in de regio. Het debat in Nederland over ongelijkheid tussen de Randstad en de regio gaat ten onrechte vaak over identiteitskenmerken zoals gender, sekse, geloofs- en identiteitsbeleving. Dit wordt handig gekaapt door (extreem)rechtse politici zoals Wilders en Baudet. Francis Fukuyama voorspelde dit al in zijn boek Identiteit. Terwijl er dus wel degelijk praktische oorzaken zijn aan te wijzen voor werkelijke ­ongelijkheid tussen de regio en de Randstad, zoals het toekennen van minder geld.

Verder valt op dat het vaak heel lang duurt voordat problemen in de regio opgelost worden. Er is een verband tussen maatschappelijke onvrede en stemgedrag. Door de slechte afhandeling van het toeslagenschandaal en de gascrisis in Groningen hebben veel mensen ook geen vertrouwen meer in de politiek.

De kans op een langdurige formatie is gezien de verkiezingsprogramma’s van de partijen heel reëel. Dit zorgt ervoor dat er nog langer niet bestuurd gaat worden. Met de kans dat de al bestaande kloof nog veel dieper wordt. Formeren is faseren waarbij niet alleen de grootste partij verantwoordelijkheid heeft, maar iedereen. Nu achteroverleunen is niet alleen laf, maar ook ondemocratisch. Dit land moet bestuurd worden. Want alleen samen kunnen we het beter maken.

Stel je oordeel uit. Blijf met elkaar praten. Vergeet niemand.

Janine Harbers is politicoloog en eigenaar van trainingsbureau Harbers & Van Goethem. Ze werkte het afgelopen halfjaar als regionaal lobbyist.

**Load-Date:** December 2, 2023

**End of Document**



**Na snel herstel duikt marathonloper Choukoud in Valencia alsnog onder de olympische limiet**

De Volkskrant.nl

3 december 2023 zondag 03:39 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 876 words

**Byline:** Erik van Lakerveld

**Body**

Zeven weken slechts na het nipt mislopen van een olympisch ticket op de marathon heeft Khalid Choukoud verrast in Valencia. Dankzij zijn moderne schoeisel en ervaring lukte het hem nu wel om in 2.07.37 de Spelen van Parijs te halen.

Een goede marathonvoorbereiding duurt drie maanden en wie een marathon gelopen heeft moet zeker een maand bijkomen. Maar die hardloopwetten gelden niet voor Khalid Choukoud. Anderhalve maand na het missen van de olympische limiet (2.08.10) in Amsterdam dook hij dankzij zijn veerkracht, ervaring én moderne schoeisel in Valencia ruim onder de richttijd: 2.07.37.

Hij wist precies wat hem te doen stond. Als hij elke kilometer tot aan de finish in 3 minuten en 2 seconden afwikkelde, dan zou hij een paar tellen onder de limiet duiken. Dat was ook zijn plan geweest in Amsterdam op 15 oktober, maar daar was het guur en akelig weer. Het opspattende water van het natte asfalt en een ijskoude regenbui onderweg waren op zijn spieren geslagen.

Over de auteur

Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Desondanks liep hij in de hoofdstad een persoonlijk record in 2.08.36, een tijd die hem zelfvertrouwen gaf. Maar tegelijkertijd ook een tijd die 26 seconden boven de voor de Spelen flink aangescherpte olympische limiet lag. ‘Door die tijd in Amsterdam, onder slechte omstandigheden, wist ik dat ik die limiet kon halen’, vertelt Choukoud dolgelukkig vanuit Valencia. Hij is de tweede Nederlandse man achter Abdi Nageeye die zich verzekerd weet van een olympisch marathonticket.

In Spanje was er geen regen, geen wind en geen natte weg, maar een strakblauwe lucht en een voor de lopers zeer behaaglijke 10 graden Celsius. En, misschien nog wel belangrijker: Choukoud kon zich kilometers lang verstoppen in een grote groep collega’s die net als hij vertrokken was op een tijd van 2.08.10. Halverwege was hij door nog zeker dertig man omringd en lag hij perfect op schema. In 1.04.03 kwam hij door, bijna exact op dat tempo van 3.02 minuten per kilometer.

Tempo kakt in

Maar in de tweede helft leek de groep in te kakken. Bij de doorkomsten van 25 en 30 kilometer lag Choukoud ineens ruim 10 seconden achter op zijn schema. ‘Toen zei ik tegen mezelf: Khalid, nu moet het gebeuren.’ Hij schroefde zijn tempo weer op en bewees in de slotkilometers het ongelijk van de somberaars die een nieuwe teleurstelling zagen opdoemen.

Hij bewees ook dat het wel kan: twee snelle marathons vlak na elkaar. Hij kon vertrouwen op zijn ervaring, maar misschien nog wel belangrijker waren zijn schoenen. ‘Met de carbonschoenen van tegenwoordig gaat het herstel veel sneller’, legt hij uit. De moderne superschoenen, met een koolstofvezelplaat in een dikke schuimrubber zool, ontzien de spieren en gewrichten.

‘Drie dagen na Amsterdam had ik al geen spierpijn meer en na een week ben ik alweer gaan trainen. Terwijl ik in 2014 op oude schoenen echt een maand nodig had om te herstellen.’ Na een paar weken wist hij zeker dat zijn vorm goed genoeg zou zijn. ‘Ik dacht: ik pak die kans.’

Choukoud, die als 23ste eindigde, was in Valencia niet de enige die verrassend snel liep. Op kop van de wedstrijd lag het tempo al helemaal hoog. Winnaar Sisay Lemma uit Ethiopië liep tot tien kilometer voor de streep nog onder het schema van het wereldrecord dat Kelvin Kiptum eerder dit jaar op 2.00.35 zette.

Maar waar Kiptum in Chicago de laatste kilometers extreem versnelde, kreeg Lemma steeds meer moeite. Toch zette hij met 2.01.48 een buitengewoon scherpe tijd neer. Slechts drie lopers waren ooit sneller dan dat: Kiptum, Eliud Kipchoge en Kenenisa Bekele. Lemma scherpte het parcoursrecord van 2.01.53 aan dat Kiptum bij zijn marathondebuut in 2022 had gelopen.

Olympische droom

Minuten na de winnaar kwam Choukoud juichend onder een strakblauwe Spaanse hemel over de finish. Op de klok in de finishboog had hij van ver kunnen zien dat zijn olympische droom werkelijkheid zou worden. Hij mag naar de Spelen. ‘Op mijn 37ste komt het er echt uit, dankzij mijn aanleg en ervaring.’

Natuurlijk, hij was in 2021 al op de Olympische Spelen van Tokio. Maar dat was meer een droom waarvan je uitgeput en ontdaan wakker wordt. Alleen al het gebrek aan olympische sfeer. De marathon werd tweeënhalf jaar geleden in Sapporo gelopen, 1.000 kilometer van de Japanse hoofdstad vandaan. En vanwege de strenge coronamaatregelen van dat moment voelde Choukoud zich geen moment op zijn gemak.

‘Ik had heel mooie verhalen over de Spelen gehoord, maar daarvan heb ik niets meegemaakt. We zaten op een terrein waar we niet af mochten, het was haast een soort gevangenis. We hadden een rondje van 70 meter waar we mochten trainen. Dan moest je daar een duurloop van 18 kilometer op maken, steeds maar datzelfde rondje. En als je de stad in zou gaan, werd je gediskwalificeerd.’

Ook de olympische wedstrijd zelf was een teleurstelling. In de hitte stapte hij uit. ‘Het waren niet de Spelen waarop ik had gehoopt.’

Aanvankelijk wilde hij in Parijs zijn carrière beëindigen, op een plek waar hij het olympische gevoel wel werkelijk zou ervaren. Nu durft hij stiekem verder vooruit te kijken. ‘Ik denk nu heel anders over mijn loopbaan. Als het zo doorgaat, kan ik nog wel drie tot vijf jaar door. En een tijd onder de 2.07. Waarom niet?’

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**De Grote Drie? Vier? Vijf? In het veld rijdt Fem van Empel op eenzame hoogte**

De Volkskrant.nl

3 december 2023 zondag 03:26 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 853 words

**Byline:** Rob Gollin

**Body**

Fem van Empel is dit seizoen een klasse apart. De Brabantse won in het Belgische Boom de vijfde cross om de Superprestige met grote overmacht. Daarmee heeft wereldkampioene Van Empel nu alle negen wedstrijden waarin ze dit seizoen startte, gewonnen.

Ze staan zaterdagmiddag samen op de eerste startrij, de ogen strak gericht op de balk met de rode lichten die elk moment op groen kunnen springen. Puck Pieterse kromt zich diep voorover, haar neus raakt bijna de stuurpen. Shirin van Anrooij houdt het lijf iets minder gebogen. Fem van Empel zit meer rechtop.

In het recreatiegebied De Schorre tussen Antwerpen en Brussel - in de zomer enkele weekeinden het epicentrum van de dance als er de podia van Tomorrowland staan - zijn op deze spatheldere dag de Grote Drie in het veldrijden voor vrouwen herenigd. Vorig seizoen veroverden ze als jonge talenten - allemaal geboren in 2002 - stormenderhand de zompige weiden. Op de podia tikten ze elkaar af. Van Empel greep in Hoogerheide de wereldtitel, vlak voor Pieterse. Van Anrooij kon als belofte de regenboogtrui aantrekken. De gevestigde orde had het nakijken.

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.

Dit jaar ontmoeten ze elkaar minder op het ereschavot. Bij het trio draait het niet meer alleen om ploeteren in de prut. Van Empel en Van Anrooij hebben ambities op de weg, de laatste zegevierde al in de Ronde van de Toekomst. Pieterse won als eerste Nederlandse de wereldbeker in het mountainbiken en droomt van olympisch goud in Parijs. Ze slaan in het veld nu geregeld wedstrijden over. De drie kwamen elkaar tot de confrontatie van zaterdag in Boom alleen half oktober tegen, in Waterloo, de Verenigde Staten.

Heersende macht biedt meer verzet

Wat ook anders is: de gewezen heersende macht biedt meer verzet. Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand, beiden oud-wereldkampioenen, klopten de afgelopen weken Pieterse, die terugkeerde na zware maanden op de mountainbike. Er zijn al voorzichtig nieuwe typeringen opgedoken: de Grote Vier, zelfs de Grote Vijf.

Als het licht op groen springt, slaagt Van Empel er niet in meteen haar schoen in het pedaal te klikken en verliest enkele posities. Op een van de vele lussen die de renners op de steile taluds rondom het terrein op en af moeten, glijdt ze onderuit. Pieterse is wel snel weg. Van Anrooij raakt verzeild in het gedrang van mindere goden. Zij is na een wegens oververmoeidheid ingelaste rustperiode en een trainingsstage in Spanje voor het eerst sinds oktober weer van de partij. Van een Grote Vier of Vijf kon vooraf al geen sprake zijn. Alvarado meldde zich ziek af. Brand koos voor een wereldbekerwedstrijd, op zondag in Frankrijk.

Hoe vinden de drie het weer bijeen te zijn? Pieterse: ‘Het is leuk dat we weer meedoen. Maar Ceylin en Lucinda hebben zeker niet stilgezeten. Dat is goed voor het niveau van de cross. Je maakt elkaar alleen maar beter.’ Van Empel: ‘Ik probeer niet te veel naar de concurrentie te kijken. Ik doe er vooral van alles aan om zelf optimaal aan de start te staan.’ Van Anrooij: ‘Je krijgt er natuurlijk wel wat van mee: er zijn meteen veel verwachtingen. Maar het levert ook wat extra druk op, extra zenuwen.’

Soeverein en foutloos sturend

Al in de tweede ronde over de flanken van de arena naar Booms model worden de onderlinge verhoudingen zichtbaar. Van Empel passeert Pieterse in een bocht buitenom en als haar enige tegenstander van formaat kort daarop onderuit schuift, bouwt ze soeverein en foutloos sturend haar voorsprong uit, tot 1.04 op de finish. Van Anrooij komt als negende binnen, op 2.55. Een val belette een poging aansluiting te vinden bij een groepje achtervolgers. De wereldkampioen laat zien dat de Grote Drie vooralsnog een begrip uit het vorig seizoen is. Negen wedstrijden, negen overwinningen. Het veldrijden is een onewomanshow als Van Empel aan de start verschijnt.

Ze is na afloop kritisch op zichzelf. ‘Ik was in het begin niet scherp genoeg. Ik maakte knullige foutjes. Het was goed om even wakker geschud te worden.’ Hoe verklaart ze haar overmacht? ‘Ik werk er hard voor. Het is trainen, rust nemen, letten op je voeding, goed voor jezelf zorgen. Ik denk over alles na. Daardoor sta ik nu wat zekerder aan de start.’

De anderen beseffen dat er werk aan de winkel is. Pieterse: ‘Toen ze er na één ronde heel hard overheen ging, wist ik dat zij vandaag de sterkste was. Fem rijdt heel goed, ze is echt aan het vliegen. In de zomer was ik met het mountainbiken beter, nu is zij de beste in het veld. Ik moet gewoon mijn ding blijven doen.’ Van Anrooij: ‘Fem steekt er echt bovenuit. Ze rijdt zo makkelijk. Zelf mis ik nog explosiviteit, ik kon maar één tempo rijden. Ik moet nog mijn ritme zien te vinden.’

Een dag later knokt ze zich tijdens de wereldbekerwedstrijd in Flamanville, waar haar vertrouwde tegenstanders ontbreken, vanuit het achterveld naar een vijfde plek. Lucinda Brand wint, voor de tweede keer dit seizoen. Met zulke resultaten wordt het achter Van Empel nog dringen in de gelederen van de Grote Drie.

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Wat gebeurt er met de miljoenen van ‘na de komma’? ‘Er wordt vooral oneindig veel gepraat’**

Trouw.nl

3 december 2023 zondag 09:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 988 words

**Byline:** Jasmijn Huisman

**Body**

Na de slavernij-excuses van Mark Rutte maakte het kabinet 200 miljoen vrij voor bewustwording van het slavernijverleden. Een adviesbureau vraagt in opdracht van de regering aan nazaten van tot slaaf gemaakten wat er met dat geld moet gebeuren. Niet iedereen is daar blij mee.

“Wat zou ú doen met 10 miljoen om het slavernijverleden kenbaar te maken?”, vraagt gespreksleider Bart van de Ven. Tris Irokromo, een vrouw met een Javaans-Surinaamse achtergrond, denkt direct aan educatie. Er is weinig kennis over het slavernijverleden, zegt ze. Daar stemt Wim Reijnierse mee in, al vindt hij het vooral belangrijk om de witte Nederlander te onderwijzen. “Dáár ontbreekt de kennis. En pas dan kun je de koloniale mindset doorbreken.”

“Doorbreken”, peinst van de Ven. “Dat woord komt toch wel heel vaak terug.” “Nou ja, doorbreken kan pas als witte Nederlanders erkennen dat ze geleerd hebben om superieur te zijn”, zegt Brandy Sanmoeradi. “DNA wordt doorgegeven en daardoor werken zowel superioriteitsgevoelens als minderwaardigheidsgevoelens van generatie op generatie door.”

Bijna een jaar geleden, op 19 december 2022, maakte premier Mark Rutte namens de Nederlandse staat excuses voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. Het belangrijkste ná de excuses zijn de stappen die dit jaar gezet worden, was de strekking van zijn speech. “We zetten een komma, geen punt”, aldus Rutte.

Bewustwordingsfonds

De komma tot nu toe: een bewustwordingsfonds van 200 miljoen voor betere voorlichting van het slavernijverleden. 100 miljoen is bedoeld voor de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven, zoals educatieve projecten. De andere 100 miljoen is voor beleidsacties van het kabinet. Denk aan onderzoek, of het mogelijk maken van naamswijzigingen – als een naam gerelateerd is aan de slavernij. Ook is er 8 miljoen beschikbaar gemaakt, los van de 200 miljoen, voor een nog op te richten Herdenkingscomité, dat verantwoordelijk wordt voor een ‘grootse’ herdenking van de slavernij. Er was bovendien al 29 miljoen euro gereserveerd voor de komst van een slavernijmuseum.

Lang zweefde er een belangrijke vraag rondom de 100 miljoen voor maatschappelijke initiatieven. Hoeveel gaat naar het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk, of naar Suriname? Dat werd deze maand bekend. De 100 miljoen wordt verdeeld onder de Caribische eilanden – Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba – en Suriname en Nederland. Ieder krijgt een derde: 33 miljoen. De Caribische eilanden krijgen dit bedrag gezamenlijk, zegt demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (koninkrijksrelaties).

Dialoogsessies

In Nederland gaan nazaten van tot slaaf gemaakten in gesprek over de invulling van die 33 miljoen. Dat gebeurt tijdens de ‘dialoogsessies slavernijverleden’, in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties. De sessies worden georganiseerd door adviesbureau TrueTalk, die lokale individuen met een groot netwerk vraagt om genodigden te werven. Zo komen er mensen op de sessies af die écht belang hebben bij een correcte invulling van het geld, is de gedachte.

In een verlaten pand in het centrum van Rotterdam is zo’n bijeenkomst in volle gang. De opkomst blijkt lager dan gedacht, wat mogelijk komt doordat het de vooravond van de verkiezingen is en het slotdebat op dat moment wordt uitgezonden.

Sessie worden niet concreet

Vrijuit associëren over de beschikbare miljoenen wekt onder de gasten eerder zorgen op. Gaat het geld niet op aan ‘dit soort dingen’, sessies als deze? “Daar hebben we in Suriname helemaal niks aan”, klinkt het in de zaal. “Herstel liever de economie daar.” Andere aanwezigen knikken instemmend. “Het is al kwart over acht, gaan we nog switchen qua onderwerp?”, vraagt Tris Irokromo.

“Er wordt oneindig veel gepraat en we zijn er nog steeds niet”, zegt Ineke Hardjo. “We hebben zoveel dialoogtafels bijgewoond”, haakt Tris Irokromo in. “En wie bloeden er aan die tafels? Wij.” Het probleem is volgens hen – als woordvoerders van de Javaans-Surinaamse gemeenschap – dat zulke sessies vaak nauwelijks concreet worden. Ondertussen worden ze steeds opnieuw geconfronteerd met het eigen pijnlijke, koloniale verleden.

Ook Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal Instituut Slavernijverleden NiNsee, zet vraagtekens bij deze methode. Ze was nauw betrokken bij de slavernij-excuses en het proces erna. “Ik snap best dat je mensen wil raadplegen over het traject na de komma”, zegt ze. “Maar het is al bijna een jaar na de excuses en we zitten nog steeds in de fase van gesprek. En het is niet zo dat er in die sessies nieuwe dingen opgehaald zijn.” Kraakhelder volgens haar: sociaaleconomische achterstanden moeten ingehaald worden. Daar zijn nazaten het over eens, nu is de overheid volgens haar aan zet om dit concreet te maken en niet alleen ‘culturele activiteiten te honoreren’.

Reactie demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen

Alexandra van Huffelen, demissionair staatssecretaris voor koninkrijksrelaties en digitalisering, erkent dat er een verschil is tussen het herdenken van de slavernijgeschiedenis en economisch herstel. “Met 200 miljoen kun je niet de economie in Suriname herstellen”, zegt ze. “Maar de slavernijgeschiedenis is een probleem van ons allemaal en er is lang te weinig aandacht voor geweest. We willen middelen inzetten om dat te veranderen.”

Van Huffelen laat weten dat de dialoogsessie niet is gefinancierd met de 100 miljoen voor maatschappelijke initiatieven, maar met eigen middelen van het ministerie van BZK. In het voorjaar van 2024 kunnen nazaten van tot slaaf gemaakten een subsidieaanvraag doen uit het geldpotje voor maatschappelijke initiatieven.

Lees ook:

Hoe zien de herstelbetalingen voor slavernij eruit?

Het is de olifant in de kamer tijdens de slavernijherdenking: herstelbetalingen. Zullen die er ooit komen, en hoe zou herstel eruit moeten zien? ‘Je kunt mensen niet afschepen met een lullig museumpje over slavernij.’

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Muziek speelt belangrijke rol in interieur van Nico: veel cd’s en instrumenten, maar vooral de jukebox**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 08:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 921 words

**Byline:** Till Behne

**Body**

Nico Hart woont na flink wat omzwervingen nu al bijna 25 jaar op de Valkenboskade in Den Haag. Het is zijn eerste koophuis en het zou heel goed ook het enige kunnen blijven. ,,Alleen met een grote zak geld zou ik een verhuizing overwegen.”

Het is niet alleen zijn eerste koophuis, ook het eerste huis - op zijn ouderlijk huis in Zuid-Scharwoude na - dat echt als een thuis aanvoelt. De vele verhuizingen zijn een gevolg van niet altijd op de juiste plek belanden. ,,We woonden hiervoor op de Regentesselaan, eerst op nummer 173, dat was de eerste etage. Daarna zijn we naar beneden verhuisd, op 171. Maar de straat was erg druk en we hadden een piepklein tuintje. Niet ideaal met onze dochter. En de huur ging wel alsmaar omhoog. Toen ik haar op een dag naar school bracht, fietste ik langs dit huis aan de Valkenboskade. Het stond te koop. We waren vrij snel enthousiast en de eerste potentiële kopers die reageerden.”

,,Het is niet heel groot, en heeft maar twee slaapkamers. Maar het voelde meteen als ons thuis. De bewoner voor de toenmalige eigenaren was aannemer en had het goed gerenoveerd. Helaas zijn daar ook een paar originele details bij gesneuveld. Maar het glas-in-lood is bijvoorbeeld nog wel aanwezig. De opzet van het huis wijkt net een beetje af van de standaard, dat vinden we leuk. We hebben onze fietsen in de gang, een halletje met de kapstok en opslag en een centrale hal met openslaande Engelse deuren naar de woonkamer. Als we een feestje hebben, zetten we die open en vergroten zo de woonkamer. Heel handig.”

Nico en zijn vrouw Margôt zijn niet het type ‘ieder vijf jaar een ander interieur’. Grote verbouwingen zijn niet aan hen besteed. Dat maakt dat het huis sinds hun komst in een vrij ‘oorspronkelijke’ staat is gebleven. Alleen de badkamer en de wc en daarna de keuken werden tussentijds vernieuwd. ,,Ik denk dat je ons interieur als eclectisch zou kunnen omschrijven. Ons huis staat vol met mooie dingen die we door de jaren heen verzameld hebben.”

Spullen met een verhaal. ,,Een van de pronkstukken is mijn jukebox, die ik veertig jaar geleden kocht en die heel wat verhuizingen heeft meegemaakt. We hebben een enorme boekenkast, mijn toch wel omvangrijke cd- en dvd-collectie staat in kasten en wat er niet inpast in stapels ernaast. Ik speel in allerlei bandjes, dus ook muziekinstrumenten zie je overal. Voornamelijk gitaren, maar ik heb ook ooit een contrabas gekocht. Die is tot op heden echter enkel decoratief gebleken. Maar ik wil er ooit nog wel op gaan spelen.”

Kanaal

Nico wordt in 1952 geboren in het Noord-Hollandse Zuid-Scharwoude, waar hij de eerste zestien jaar van zijn leven woont in een voormalig molenaarshuisje. Een idyllische plek langs het water, een groene oase dankzij alle bomen die zijn vader heeft geplant. De kleine Nico liet zelfgemaakte bootjes aan een touw over het kanaal varen.

Een keer viel hij in het water, hij was een jaar of zes. Zijn moeder had hem toevallig door het keukenraam zien plonsen, anders had het heel anders kunnen aflopen. ,,Maar het was een fijne tijd in Zuid-Scharwoude, al leefden we best eenvoudig. Geen luxe als een douche of telefoon. Later kon mijn vader koster worden in Oudkarspel. Daar werd een kosterswoning voor ons verbouwd. Alle drie de kinderen hadden een eigen kamer, we hadden nu wel een douche, telefoon en zelfs een gaskachel. Dat voelde heel luxe.”

In 1971 verlaat Nico het ouderlijk huis en gaat in Den Haag wonen om naar de Vrije Academie te gaan. ,,Ik tekende altijd al veel en wilde uiteindelijk graag naar de kunstacademie. De stap vanuit mijn kleine dorp naar Den Haag was best groot, ook het vrije van de Vrije Academie vond ik ingewikkeld. Na een jaar heb ik nog een tussenjaar op de Hazelhorstschool in Delft gedaan. Op de kunstacademie in Den Haag ben ik uiteindelijk niet aangenomen, later wel in Rotterdam. Ik ben in Den Haag blijven wonen, maar had altijd moeite met vroeg opstaan, dus die opleiding heb ik nooit afgemaakt.”

Na rumoerige jaren met verbroken relaties en verschillende huizen, ontmoet Nico zijn vrouw Margôt in 1989 en vijf jaar later wordt hun dochter geboren. Denken aan een verhuizing uit het huis aan de Valkenboskade doen Margôt en Nico niet. Alleen als ze een heel grote zak met geld hadden, zou daar over nagedacht kunnen worden. ,,De enige plek die ik zou overwegen is dat wijkje tegen Kijkduin aan waar die leuke houten Oostenrijkse huizen staan. Maar daar lopen dagelijks weer heel veel toeristen. Zo heb je altijd wel voor- en nadelen. Wij zijn hier gewoon heel gelukkig.”

Ook een bijzondere woongeschiedenis? Opgeven voor deze rubriek kan met een mail naar t.behne@ad.nl

 Het woon-cv van Nico

1952-1968 Oosterdijk 2, Zuid-Scharwoude

1968-1971 Dorpsstraat 876, Oudkarspel

september - november 1971 Zwarteweg 16, Den Haag

november 1971 - mei 1972 Koningsplein 39, Den Haag

juni 1972 - oktober 1972 Van Kinsbergenstraat 17, Den Haag

november 1972 - juli 1973 Van Saenredamstraat 25, Delft

augustus 1973 - april 1977 Van Aerssenstraat 233, Den Haag

mei 1977 - april 1978 Lange Beestenmarkt 94, Den Haag

mei 1978 - juni 1982 Lange Beestenmarkt 166, Den Haag

juli 1982 - juli 1983 Nieuwe Molstraat 14f, Den Haag

augustus 1983 - januari 1985 Lavendelstraat 72, Den Haag

februari 1985 - augustus 1985 Van Swietenstraat 101, Den Haag

september 1985 - juni 1990 Regentesselaan 171, Den Haag

juli 1990 - september 1998 Regentesselaan 173, Den Haag

augustus 1998 - heden Valkenboskade 182, Den Haag

Tip AD Haagsche Courant

Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons op 06-27377816 een WhatsAppbericht.

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Veldrit in Boom is een ‘shock’ voor terugkerende Van Anrooij: ‘Anderen zijn al een stuk verder’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 01:56 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 872 words

**Byline:** Roeland van Vliet

**Body**

Je moet er toch een keer doorheen, zei Shirin van Anrooij zaterdagmiddag na haar negende plaats bij de Superprestige van Boom. Ze beleefde in België niet bepaald een gelukkige middag. ,,Na zeven weken zonder wedstrijden was dit ‘a shock to the system’. Maar beter nu dan nog later in het seizoen.”

Meestal heeft Van Anrooij (21) na een veldrit allerlei verplichtingen. Want als je in de top drie finisht, volgt er automatisch een podiumceremonie en zijn er meerdere televisie-interviews. Zaterdag mocht ze in Boom meteen door naar de camper, waar ze zich opfriste en losreed. ,,Die goede resultaten komen later wel. Daar heb ik alle vertrouwen in”, zei de Kapelse renster. ,,De vorm is goed, maar ik mis nog wat wedstrijdritme.”

Van Anrooij reed op 15 oktober nog de wereldbekerwedstrijd in het Amerikaanse Waterloo, waar ze ziek afstapte, en laste daarna een lange pauze in. Eerst nam ze twintig dagen afstand van de fiets. In die periode reisde ze door de Verenigde Staten, was ze in Italië bij het huwelijk van ploeggenote Elisa Longo Borghini en volgde ze het veldrijden totaal niet. Daarna trainde ze drie weken in Spanje, waar ze alvast een basis legde voor het wegseizoen van 2024. Ze maakte lange ritten aan de oostkust. ,,En als ik dan thuiskwam, kon ik lekker in het zonnetje naar het veldrijden kijken…”

Dat ze nu, begin december, nog wat scherpte mist, snapt ze volstrekt volkomen. ,,Normaal nam ik meteen na een kampioenschap rust en raakte ik mijn fiets hooguit tien dagen niet aan”, zei ze. ,,Nu was ik al ver over die piek heen en duurde mijn pauze twee keer zo lang. Dan is het logisch dat ik van verder moest komen dan voorheen. Ik zit nog in mijn opbouw richting de kerstperiode. Anderen zijn al een stuk verder.”

Dat was op het soms glibberige parkoers in Boom ook te zien. Fem van Empel, die al haar negende cross reed en ook voor de negende keer won, sloeg al meteen in de eerste ronde een groot gat. Puck Pieterse, die als enige nog een beetje kon volgen, stond na een korte pauze voor de derde maal aan het vertrek. Van Anrooij: ,,We hebben alle drie een andere seizoensindeling. Je kunt ons nu nog niet echt vergelijken. Dat kan, denk ik, pas rond Kerst en in januari. Dan rijden we alle drie heel veel races.”

In afdaling onderuit

Van Anrooij had op het fraaie terrein in Boom, waar in de zomer ook altijd het festival Tomorrowland is, nog wel een redelijke start. Maar kort erna reed iemand de hekken in en vervolgens werd de Zeeuwse daardoor opgehouden. Van Empel en Pieterse waren toen al gevlogen. ,,Toen ik weer opstapte, ging ik meteen de verzuring in”, zei de renster van Baloise Trek Lions. ,,Maar daarna kwam ik wel in een goed ritme terecht. De vijfde plek was in zicht en ik had het idee dat ik ook nog wel naar de derde plek kon rijden. Maar toen verpestte ik het voor mezelf. Ik ging onder aan een afdaling onderuit. Het tempo was er ineens helemaal uit en ik raakte weer wat verder achterop. Ik merkte onderweg dat ik nog de echte felheid miste.”

Van Anrooij gaat na dit weekend weer terug naar Spanje. Ze zal twee weken met Lidl-Trek op de weg trainen. ,,In Namen ben ik weer terug. En vanaf dan rijd ik ook bijna alles, tot aan het WK in Tabor. Waarom ik nu al in Boom was? Tja, je moet een keer beginnen. Als ik pas in Namen zou beginnen, zou daar de ‘shock’ komen. Die heb ik nu, hoop ik, gehad.”

(lees verder onder de foto)

Dat de Kapelse zo vaak in Spanje zit, heeft met haar keuzes voor 2024 te maken. Ze wil in het voorjaar nóg meer voor de prijzen rijden in de klassiekers. Begin 2023 won ze de Trofeo Alfredo Binda, werd ze derde in de Amstel Gold Race en finishte ze in de top tien bij de Ronde van Vlaanderen en de Strade Bianche. ,,Ik wil ontdekken of ik nog meer kan bereiken in het wegwielrennen”, zei ze. ,,Het gevolg is dat ik minder vaak het veld in kan. Dat is natuurlijk jammer, want ik houd heel erg van de cross. Dat merkte ik deze week ook al weer. Woensdag heb ik voor het eerst getraind en meteen was ik weer heel enthousiast. En vandaag vond ik het ook weer heel leuk. Ik had het toch gemist.”

‘Getagd’ in berichten

De buitenwereld keek ook naar haar ‘rentree’ uit. De voorbije weken ging het in de Nederlandse en Belgische media steeds over de hereniging van de Grote Drie in het vrouwenveld. Van Empel, Pieterse en Van Anrooij maakten in de winter van 2022-2023 de dienst uit in alle wedstrijden en het was wachten op een nieuwe confrontatie. ,,Het is leuk dat de verwachtingen hooggespannen zijn”, gaf Van Anrooij aan. ,,Dat geeft aan dat we met z’n drieën al heel wat bereikt hebben. Ik merkte dat mensen er de afgelopen tijd ook heel erg mee bezig waren. Elke dag werd ik wel in nieuwsberichten ‘getagd’. Dat gaf wel wat spanning, moet ik toegeven. Maar het is ook wel weer mooi dat er zo naar ons gekeken wordt.”

Vijfde plek in Flamanville

Shirin van Anrooij werd een dag na de race in Boom vijfde bij de World Cup in Flamanville. In de plaats in Normandië, waar Fem van Empel en Puck Pieterse ontbraken, moest ze van achteren starten. Haar lange inhaalrace resulteerde uiteindelijk in een mooi resultaat. In de slotronde schudde ze Annemarie Worst en Manon Bakker nog af. Lucinda Brand, de ploeggenote van de Zeeuwse bij Baloise Trek Lions, schreef de wedstrijd op haar naam.

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**De doodstraf voor een robot? Dat is niet meer alleen maar sciencefiction, zegt jurist Alice Giannini**

NRC.nl

december 3, 2023 6:00 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 976 words

**Byline:** Paul van der Steen

**Highlight:** Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor AI is vooralsnog niet nodig, maar jurist Alice Giannini denkt dat het niet lang uitblijft. „Het laat zich onmogelijk voorspellen wat over een aantal jaren allemaal kan misgaan met AI.”

**Body**

De verdachte van een misdrijf is straks niet meer per se een mens van vlees en bloed. De snel oprukkende kunstmatige intelligentie wordt vaak gezien als superefficiënt en doelgericht, maar blijkt ook feilbaar en kan dan mensen schaden. Denk aan zelfrijdende auto’s die brokken maken. En dan lijkt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van artificiële intelligentie denkbaar. Of is dat overtrokken en is het ondenkbaar dat robots en systemen ooit in het beklaagdenbankje belanden?

De Italiaanse jurist Alice Giannini (30) deed afgelopen jaren onderzoek naar dat onderwerp. Het resulteerde in haar proefschrift *Criminal Behaviour and Accountability of Artificial Intelligence Systems* , waarop ze 24 november promoveerde aan de Universiteit Maastricht, waar ze sinds dit jaar universitair docent is.

Het thema diende zich op een natuurlijke manier aan, vertelt ze: „Na mijn rechtenstudie combineerde ik een stage bij het Openbaar Ministerie met een baan bij een start-up die AI ontwikkelde.” Haar jeugd speelde ook mee: „In mijn jonge jaren keek ik samen met mijn vader veel sciencefictionfilms. Het is grappig om te zien dat scenario’s die destijds voor onmogelijk werden gehouden, nu bewaarheid worden. Misschien ook een beetje beangstigend, hoewel ik zelf niet bang ben.”

Op welke vlakken is de AI al zover gevorderd dat strafrechtelijke kwesties zouden kunnen gaan spelen?

„Ik zou zeggen: verkeer, gezondheidszorg. En de luchtvaart niet te vergeten.”

En hoever is het denken in het strafrecht hierover?

„Toen ik in 2019 begon met mijn onderzoek, was het echt een niche, maar de laatste jaren worden volop papers en artikelen over AI en het strafrecht gepubliceerd.”

Hoe bent u te werk gegaan?

„Het was veel om te behappen. Een beetje technische kennis over AI is daarnaast essentieel. En ik moest AI definiëren. Dat is alsof je pudding tegen een boom probeert te spijkeren. Niet alleen juristen, zelfs techneuten worden het daar maar niet over eens. Na het uiteindelijk vaststellen van een definitie, had mijn onderzoek ook een flinke filosofische component: kan AI een rechtspersoon zijn? Heeft ze een vrije wil? Kan ze zich schuldig voelen? Het is bijna eindeloos: je begint met honderd vragen en je eindigt met honderdduizend vragen.”

Toch kwam u uiteindelijk uit bij het hoofdonderwerp: strafrechtelijke aansprakelijkheid.

„Daarbij zijn ruwweg drie denkrichtingen te onderscheiden: ‘expansionisten’ die heel erg voor die aansprakelijkheid en voor het veranderen van het strafrecht pleiten, sceptici die dat onrealistische onzin vinden en de gematigden. Die zitten ertussenin en zeggen: ‘Het is nog te vroeg, maar als de tijd daar is, kan het strafrecht uitkomst bieden’.”

En wat vindt u?

„Ik begon als scepticus, als iemand die het nonsens vond. Na al mijn onderzoek reken ik mezelf tot de gematigden. Op termijn kan het echt zover komen dat het nodig is.”

Waarom niet nu al?

„Het bestaande recht voldoet vooralsnog. Als er nu iets gebeurt, kun je ontwikkelaars of bedrijven achter de AI strafrechtelijk aanspreken. En als je vooraf te veel wilt reguleren, dan stop je innovatie al in een vroegtijdig stadium. Niemand wil nog iets uitvinden als ze daarmee onmiddellijk een enorme aansprakelijkheid riskeren.”

Loop je dan niet het risico dat de wetgever steeds achter de feiten aan blijft lopen?

„Strafrecht hoort niet als een van de eerste op een feestje te arriveren. Het is bedoeld als laatste redmiddel. Onderzoek het onderwerp en debatteer erover, maar neem de rust en de tijd. Het laat zich bovendien onmogelijk voorspellen wat over een aantal jaren allemaal kan misgaan met AI, omdat we niet kunnen voorspellen wat dan allemaal mogelijk is. Voor de huidige toepassingen, bijvoorbeeld in de zorg en bij zelfrijdende auto’s, volstaat het bestaande recht nog.”

We krijgen al veel sneller AI-rechters en AI-advocaten dan strafrechtelijke aansprakelijkheid voor AI

Wanneer is nieuwe wetgeving dan wel noodzakelijk?

„Zodra we machines gaan ontwikkelen die we ook beschouwen als deel van onze gemeenschap. Op dat moment kunnen ze onze gemeenschap ook gaan bedreigen en misdrijven in de juridische zin van het woord plegen. Om dat te voorkomen, moeten ze morele en rechtsregels kunnen leren.

Dat kan nu nog niet?

„Er wordt wel gewerkt aan de moraliteit van AI, maar het is vooralsnog onmogelijk elk dilemma vooraf te bedenken of om een machine de afwegingen te laten maken die wij soms in een oogwenk maken. Een klassiek voorbeeld: een vriend moet vanwege acute, gevaarlijke klachten met spoed naar de eerste hulp. Dan is het niet simpelweg een geval van de grootst mogelijke spoed of de verkeersregels eerbiedigen. Nee, de meeste mensen zullen onderweg nog heel vaak de balans proberen te bewaren tussen snel naar die eerste hulp komen en de kans op een verkeersongeval zo klein mogelijk houden.”

Hoe zouden de straffen voor AI eruit kunnen zien?

„De doodstraf is het meest drastisch: een robot vernietigen of een systeem afsluiten. Maar het stadium van mensen straffen met de dood zijn we op veel plekken voorbij. En AI kan niet echt lijden. Beboeten is lastig. AI kan op dit moment nog niet zelfstandig geld bezitten. Veroordelen tot herprogrammeren lijkt mij het zinnigst. Bij mensen hoop je ook dat ze na het uitzitten van een straf als een beter mens naar buiten komen, dat ze niet opnieuw de fout in zullen gaan.”

Gaan menselijke rechters dan vonnissen of oordeelt AI straks over AI?

„Dat laatste lijkt heel waarschijnlijk. AI-rechters en AI-advocaten komen er een stuk sneller aan dan de strafrechtelijke aansprakelijkheid van AI. Kunstmatige intelligentie kent nu al zulke toepassingen, niet zo extreem als robotrechters, maar bijvoorbeeld wel het berekenen van de kans op recidive en de meest geëigende straf op grond van het misdrijf, de situatie en de omstandigheden.”

Lees ook dit artikel: Ook bij AI spelen mensenrechten mee, daarom werkt Jan Kleijssen aan een verdrag

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Oranjevrouwen zijn toch nog kwetsbaar zonder oudgedienden**

Trouw.nl

3 december 2023 zondag 09:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1036 words

**Byline:** Esther Scholten

**Body**

Het niveau in de selectie is in de breedte omhoog gegaan, maar de verloren wedstrijd tegen Engeland leert dat de Oranjevrouwen het wegvallen ‘van een half elftal’ nog niet kunnen opvangen. Gehavend door blessures moeten de voetbalsters dinsdag van België winnen.

Na de vorige interlandperiode, in oktober, luidde de conclusie dat het Nederlands vrouwenelftal sterker was geworden in de breedte. Bondscoach Andries Jonker zei letterlijk: “Ik denk dat we inmiddels meer dan elf goede speelsters hebben”. De wedstrijd van vrijdagavond, tegen Engeland in Wembley, bleek de ultieme test voor die uitspraak.

Want nadat Oranje bij rust nog met 0-2 leidde, viel in de tweede helft de ene na de andere vaste kracht geblesseerd uit: Jackie Groenen, Dominique Janssen, Sherida Spitse en Daniëlle van de Donk. Toen bleek hoe kwetsbaar de voetbalsters dan toch nog zijn. Er werd uiteindelijk met 3-2 verloren. Jonker: “Met die wissels gaan een paar honderd interlands het veld uit. Die heb je eigenlijk, onder die omstandigheden tegen die tegenstander, wel nodig.”

Maximaal één doelpunt verschil

Na afloop van de training op zondag, in de vrieskou van Zeist, blikt de trainer terug op het duel tegen de vice-wereldkampioen en vooruit op de beslissende ontmoeting met België dinsdagavond - de laatste wedstrijd in de poulefase van de Nations League. Alleen de groepswinnaar maakt kans op een olympisch ticket.

Jonker spreekt van gemengde gevoelens: “Als je met 0-2 voor staat, is verliezen teleurstellend. Maar het gaat om kwalificatie voor de halve finales van de League en dit hebben we nog steeds in eigen hand.” Daarvoor mocht Oranje een nederlaag lijden met maximaal één doelpunt verschil.

De openingsfase was vrijdag voor het Engeland van coach Sarina Wiegman. Nederland werd teruggedrongen op de eigen helft, maar kwam op voorsprong door een scherpe Lineth Beerensteyn die aan één kansje genoeg had. Daarna nam Oranje, dat nooit eerder voor ruim 70.000 toeschouwers speelde, het initiatief en was het de rest van de eerste helft de betere ploeg. Beerensteyn scoorde zelfs nog een keer.

‘Stuurvrouw’ Spitse moest wisselen

Maar de tweede helft kantelde het beeld. Bij het tegenhouden van de Engelse stormloop werd stoorzender Groenen gemist, de venijnige balveroveraar op het middenveld. Zij kwam na de rust niet meer binnen de lijnen. Toen Jonker ook nog ‘stuurvrouw’ Spitse moest wisselen en met Van de Donk ‘de motor van het team’ verdween, nam de druk op de eigen verdediging almaar verder toe. Lang bleef het 2-2, maar in de eerste minuut van de extra tijd viel alsnog de derde tegentreffer.

Het gespleten wedstrijdbeeld roept die eerdere uitspraak van Jonker in herinnering. In oktober slaagden de Oranjevrouwen er tegen Schotland wonderwel in om het wegvallen van steraanvalster Lieke Martens op te vangen, net als de afwezigheid van verdedigster Janssen. Dat stemde optimistisch over het niveau in de breedte van de selectie. Was dat te voorbarig?

Zondag traint alleen Spitse van de uitgevallen speelsters weer met de groep mee. De rest zit in de dug-out of doet aangepaste oefeningen. Dat maakt de discussie ook met het oog op de interland tegen België relevant. In september werd er nog verrassend van de zuiderburen verloren. Jonker kan nog niet zeggen over welke speelsters hij dinsdag kan beschikken.

‘Wij kunnen meer’

Wel benadrukt hij het verschil in de gaten die in zijn team werden geslagen, eind oktober tegen Schotland en nu tegen Engeland. “Toen ging het om één of twee speelsters, nu moest een half elftal vervangen worden en ook nog allemaal in de verdediging en op het middenveld. Onder maximale druk, in die ambiance tegen een toptegenstander, gaat dat wel wegen natuurlijk. Dán wordt het nog wel een ander verhaal, maar ik blijf erbij dat steeds meer meiden er kort op zitten.”

Bijzonder was het dat uitgerekend in de wedstrijd waarin de waarde van de oudgedienden zo duidelijk werd, er een bekend gezicht van weleer haar rentree maakte. Voor het eerst in twee jaar kreeg Shanice van de Sanden, een van de smaakmakers van het gewonnen EK in 2017, speelminuten in het oranje shirt. “Ik sta heel positief in het leven. Ik ben er altijd in blijven geloven”, vertelt ze lachend na afloop van de zondagse oefensessie.

Oranje is haar dierbaar. Ze vindt het mooi om voor haar land uit te komen en geniet extra ‘nu er zoveel mooie talenten bij zijn gekomen’. “Wij kunnen meer, wij zijn hartstikke goed. Dat hebben we in de eerste helft laten zien, alleen moeten we er misschien nog effe iets meer in geloven. Hopelijk kan ik dat op de jonge meiden overbrengen.”

Doelsaldo beslissend voor groepswinst

Als Nederland en Engeland dinsdagavond allebei winnen, beslist het doelsaldo welk land groepswinnaar wordt en door mag naar de halve finales van de Nations League. Dit toernooi is de enige mogelijkheid voor Europese teams om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. De beide finalisten verdienen een ticket.

Nederland heeft nu een doelsaldo van +4, Engeland van +1. Nederland speelt tegen België, dat bij winst ook nog kans maakt op de eerste plaats in de poule. Engeland treft Schotland, dat al is uitgeschakeld en sowieso degradeert uit de A-categorie. Dat beide delen van het Verenigd Koninkrijk in één poule zitten, noemt Jonker een ‘kromme situatie’. Samen vormen ze immers een Brits team als Engeland naar Parijs mag.

Dat kan voor tegenstrijdige belangen zorgen bij sommige Schotse voetbalsters, weet hij. “Hun beste speelster, Erin Cuthbert, is de motor op het middenveld bij topclub Chelsea. Dus natuurlijk zou zij in een Brits olympisch team spelen.” De Schotten zelf benadrukken, bij monde van Hayley Lauder, dat er meer op het spel staat dan alleen de eindklassering van de Nations League, namelijk prestige. “Wij zijn erop gebrand Engeland te verslaan. Als Schotten hebben we veel trots.”

Lees ook:

De magie van Wembley: ‘Cool voor het vrouwenvoetbal dat wedstrijden nu in zulke stadions plaatsvinden’

De Oranjevrouwen spelen voor het eerst in het iconische Wembley Stadium, voor het eerst ook voor meer dan 70.000 toeschouwers. Vrijdagavond is het cruciale duel in de Nations League tegen het voetbalgekke Engeland. ‘Zo’n wedstrijd speel je misschien één keer in je leven, tegen zo’n tegenstander op zo’n moment.’

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**De Tilburgse dakloze is óók iemand die gewoon 's ochtends naar zijn werk gaat of kinderen naar school brengt**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 06:40 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 980 words

**Byline:** Bas Vermeer

**Body**

TILBURG - Ieder jaar kloppen 1200 daklozen bij de opvang aan, waaronder zoveel gezinnen dat je er vijf schoolbussen mee kunt vullen. Het zijn schrikbarende cijfers. Wie zijn deze daklozen? ,,Er wordt dan aan verslaafden gedacht, maar het is net zo goed iemand met twee masters en pech.”

Nietsnutten. Junks. En: ‘Ze horen niet in onze stad thuis’. Heel pijnlijk vinden ze dat bij Traverse, de maatschappelijke opvang. De Tilburgse dakloze is óók iemand die gewoon ’s ochtends naar zijn werk gaat. Of de kinderen naar school brengt. Maar die kant van dakloosheid kennen de meeste mensen niet.

Wie aan daklozen denkt, denkt waarschijnlijk aan de Gasthuisring waar de nachtopvang van Traverse zit. Er zitten verslaafden tussen, zeker. En mensen die in de war zijn. Die zie je daar ’s avonds op straat, wachtend tot ze binnen mogen om te slapen.

Alleen: dat is niet het hele gezicht van dakloosheid in Tilburg. Want dé dakloze bestaat niet, vertellen Carina Kruijsse en Marloes van Drunen van Traverse.

Soms gewoon botte pech

Iedere dakloze heeft een eigen verhaal en veel van die verhalen zijn miserabel, vertelt Kruijsse die al vijftien jaar bij Traverse werkt. Neem de moeder die haar kinderen een voor een verloor aan ziektes en de troost in de drank zocht. ,,Zo schrijnend. Kun je het haar kwalijk nemen?, denk ik dan.”

In de opvang wonen begaafde mensen met twee masters op zak die door gezondheidsproblemen aan lager wal zijn geraak. Nog eentje: de Tilburger met een goede baan die viel, hersenletsel opliep en daar moeilijk van herstelde. Baan kwijt en aan de drank.Het zijn mensen die door pech in een neerwaartse spiraal terechtkomen.

Onder de daklozen zijn ook mensen die een baan hebben

Of neem de ‘economisch daklozen’ die in een pand aan het Wilhelminapark worden opgevangen. Mensen die wel een baan hebben, daar iedere dag naartoe gaan, maar thuisloos zijn. Door een scheiding of omdat ze hun woning niet meer konden betalen. ,,Op die woonlocatie hebben ze de rust om toch te kunnen blijven werken, om uit de problemen te komen.”

Samen met de daklozenopvang is het slechts een fractie van de opvang van Traverse. Je hebt de winteropvang met zestig bedden en aan de Reitse Hoevenstraat, waar ook het hoofdkantoor van Traverse zit, wonen 120 mensen die voorheen dakloos waren. Er is een kortdurende opvang, aan de achterkant van het hofje zit beschermd wonen en er zijn zelfstandige appartementen. ,,Waar mensen alvast kunnen oefenen voor ze teruggaan naar de wijk.”

Steeds meer jongeren en ouderen die op straat belanden

Het aantal daklozen neemt toe, zien ze bij Traverse, al jaren. Waren er rond 2016 enkele tientallen gezinnen dakloos, vorig jaar waren het 164 gezinnen met in totaal 229 kinderen. Daarnaast zijn er steeds meer jongeren en ouderen die op straat belanden. Voor die laatste groep heeft de opvang zelfs een verpleegkundige en verzorgenden rondlopen. Van Drunen: ,,De opvang is echt een dwarsdoorsnede van de maatschappij.”

Maar waar gaat het mis in diezelfde maatschappij? Waar zit het probleem? ,,Het is én, én, én", zegt Kruijsse. In Nederland wonen steeds meer mensen. Ondertussen hebben ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg moeten afbouwen: minder bedden en minder budget. ,,Mensen moeten in de wijk en zelfstandig wonen, maar als je daar geen woningen en bedden voor hebt... Dat blijft maar drukken en dat zie je bij ons in de opvang terug.”

Een oplossing kan ze niet noemen. ,,Je kunt niet op één knop duwen om het te verhelpen.”

Geen enkel kind schrijft: ‘Ik wil later dakloos zijn’

Jaarlijks ontfermt Traverse zich over 1200 daklozen in de regio Hart van Brabant (onder meer Tilburg, Hilvarenbeek en Goirle) en daarvan heeft 40 procent een vaste plek binnen de opvang. Je aanmelden is letterlijk aankloppen; je hoeft geen indicatie te hebben. ,,We zijn niet enkel een huis, we zijn een plek om op adem te komen. Het is traumatisch. Niemand schrijft als kind in die vriendenboekjes ‘ik wil later dakloos zijn’. We kijken samen wat mensen willen en kunnen.” Ze werken daarin nauw samen met de woningcorporaties, verslavingszorg, de straatdokter, GGD, GGZ, de gemeente en Barka, een stichting die omkijkt naar dakloze arbeidsmigranten uit EU-landen.

Van de mensen die aankloppen bij Traverse krijgt 70 procent het leven weer op de rit, al is het soms tijdelijk. ,,Sommige mensen komen drie keer terug omdat ze er nog niet aan toe zijn of omdat ze het niet kunnen.” En dat kan, zegt Kruijsse. ,,Dan kennen ze de weg.” Sommige mensen blijven voor het leven bij Traverse, zoals de straatlegende Adje Hasj die vorig jaar overleed. ,,Dat was een emotioneel moment voor ons allen. Maar het fijne is dat je, ook al ben je alles kwijt, niet alleen hoeft te gaan.”

Deze mensen mogen niet op straat wonen maar ook niet naast me, zo wordt er helaas meestal gedacht

Het is de menselijkhdeid binnen de opvang die daarbuiten soms ver te zoeken is. De maatschappij is veel harder geworden; ze merken het als ze bijvoorbeeld nieuwe woonvormen willen openen. Kruijsse: ,,Ik geloof dat we als opvang nog nooit ergens echt welkom zijn geweest. Deze mensen mogen niet op straat wonen maar ook niet naast me, zo wordt er helaas meestal gedacht. Maar dit zijn óók inwoners van Tilburg.”

Tegenstanders nemen niet de moeite om eens te komen kijken

Het wrange vindt ze dat de grootste tegenstanders niet de moeite nemen om eens te komen kijken. ,,‘We willen niet als de Gasthuisring worden’, hoor je dan in de buurt. Maar we hebben nergens zo’n fijne band met de buurt en de wijkraad als aan de Gasthuisring. We kregen van de raad een bos bloemen toen we weer terugkeerden na de verbouwing van de opvang.”

Brabants Dagblad is bezig met een serie over de daklozen in Tilburg.

- Deel 1 over de LocHal waar daklozen de warmte opzoeken

- Deel 2 over de overlast bij een yogacentrum

- Deel 3 een interview met de Tilburgse straatarts

- Deel 4 over de arbeidsmigranten die op straat slapen

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Heel veel Nederlanders op de kerstmarkt in Düsseldorf: ‘Ik ga mee uit liefde voor mijn vrouw’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 08:30 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1105 words

**Byline:** Sanne Schelfaut

**Body**

Je kunt er in december niet omheen als je naar Duitsland gaat: de kerstmarkt. Nederlanders laten zich niet ontmoedigen door het risico van een aanslag en gaan dit jaar massaal naar de oosterburen om de kerstsfeer te proeven. Grote favoriet is de markt in Düsseldorf. ,,Zoveel kitsch bij elkaar, wat móét je er eigenlijk mee?’’

Elf uur lang wacht Wiel Erens op zijn passagiers. Om 10.00 uur parkeerde de Limburger (68) zijn tourbus aan de rand van het oude centrum (Altstadt) van Düsseldorf. De busgangers hebben tot 21.00 uur de tijd om de zes kerstmarkten in hartje Düsseldorf te bezoeken. Erens is eigenlijk al met pensioen, maar door een tekort aan buschauffeurs doet zijn werkgever Boosten Reizen nog veelvuldig een beroep op hem. ,,Ik werk nu meer dan voor mijn pensioen’’, zegt hij lachend. De ervaren rot vindt het niet erg om zo lang op zijn gasten te wachten. ,,Samen met andere chauffeurs ga ik een hapje eten in de stad. Dan krijgen we ook nog wat mee van de sfeer. De rest van de dag word ik slapend rijk.’’

Boosten Reizen biedt vooral reizen naar Spanje aan, maar in december staan kerstmarkten in verschillende Duitse steden ook op het programma. ,,Deze reizen zijn na de magere coronajaren weer erg in trek. Steden als Düsseldorf en Keulen liggen niet ver van de grens, een dagje heen en weer is voor veel mensen aantrekkelijk in deze feestmaand.’’

D.Live, het evenementenbureau dat sinds dit jaar de organisatie van de kerstmarkt in Düsseldorf heeft overgenomen van de gemeente, laat weten dat er 323 busreserveringen uit Nederland zijn binnengekomen voor de maand december. Het bureau zegt niet te weten of dat meer is dan in 2022. ,,Omdat we dit nog maar net doen, hebben we geen vergelijkingsmateriaal. Het is voor ons ook onmogelijk te berekenen hoeveel bezoekers de markten exact trekken, maar de Nederlanders vormen van de buitenlanders de grootste groep’’, aldus een woordvoerder.

Dat is te merken als we door het centrum lopen. Overal hoor je Nederlands. Vriendengroepen, families, vriendinnen en stellen; het is een gemengd gezelschap dat langs de vele stalletjes schuifelt. Voor Jeannette en Martin Vermeul is het de eerste keer dat ze naar een Duitse kerstmarkt gaan. Het echtpaar uit Woudenberg is met de trein naar Düsseldorf gereisd en is nu met rolkoffers onderweg naar het hotel.

Jeannette is 70 jaar geworden en heeft een meerdaags bezoek aan de kerstmarkt cadeau gekregen. ,,Ik vond het altijd onzin, zoveel kitsch bij elkaar, wat móét je er eigenlijk mee? Het woord kerstmarkt riep dus allergische reacties bij me op. Toch begon het te kriebelen en nu vind ik dat ik één keer in mijn leven zo’n markt moet hebben gezien. Dus hier zijn we.’’ Haar man Martin heeft zichzelf ‘opgeofferd’ en laat het allemaal over zich heen komen. ,,Uit liefde voor mijn vrouw.’’

Reibekuchen en braadworsten

Koekharten met zoete teksten als Ich liebe dich, gepofte kastanjes, wafels en poffertjes, Reibekuchen en braadworsten; op deze kerstmarkt hoef je geen honger te lijden. En natuurlijk is er veel, heel veel glühwein. Die drink je als geoefende kerstmarktbezoeker uit een speciale mok die je bij vertrek weer keurig inlevert (borg: 4 euro).

De lekkernijen die hier worden verkocht zijn traditioneel en weinig verrassend. Toch gaat ook de Duitse kerstmarkt met zijn tijd mee en worden er dit jaar bijvoorbeeld ook vegan snacks aangeboden. Dat zijn onder meer de churro’s van Charlie, die meldt dat de verkoop best lekker gaat. ,,Wij zijn de enigen op deze kerstmarkt die 100 procent veganistisch eten verkopen, dat zweer ik je.’’ Ook in de wereld van glühwein staan de ontwikkelingen niet stil. De rode warme wijn wordt het meest gedronken, maar ook witte wijn en smaakvarianten als granaatappelwijn zijn in opkomst.

,,Wij vinden dat er wel erg veel eten en drinken wordt aangeboden. Dat gaat ten koste van de kerstspulletjes. Ik denk dat ze daar minder omzet op binnenhalen’’, zegt Angela van Leeuwen, die samen met haar schoonzus Monique van Meenen een dagje Düsseldorf doet. De dames komen uit de regio Rotterdam en vinden de kerstmarkt tegenvallen. ,,We hadden die groter verwacht. Maar goed, we hebben nog niet alles gezien. Van het winkelaanbod worden we in ieder geval wel vrolijk. Het is een feest om over de Königsallee (de belangrijkste winkelstraat, red.) te lopen.’’

Studenten genieten van kerstsfeer

Naast de kerststalletjes heeft de markt meer attracties te bieden, waaronder ijsbanen, overdekte horeca en een reuzenrad. Een groep Nederlandse studenten met kerstmutsen op geniet volop van de kerstsfeer. Ze doen een mbo-opleiding aan De Rooi Pannen in Eindhoven en zijn met hun docent Duits op pad. De jongeren zijn te spreken over de relaxte sfeer in de stad. ,,Jammer dat we maar een dagje kunnen blijven!’’

Wie goed kijkt, ziet dat er ook dit jaar de nodige veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Om te voorkomen dat auto’s of vrachtwagens op de markt kunnen inrijden - zoals in 2016 in Berlijn gebeurde - zijn op strategische locaties betonnen roadblocks geplaatst. Doordat ze zijn versierd, vallen ze amper op. Op andere plaatsen staan agenten te posten. De Nederlanders die we spreken, zeggen zich niet te laten ontmoedigen door de huidige dreiging in Duitsland. De politie hield afgelopen week meerdere personen (onder wie twee minderjarigen) aan die worden verdacht van het plannen van aanslagen op de kerstmarkten in Keulen en Hannover.

Jutta Reins verkoopt de bekende hartjeskoeken en maakt zich niet druk om de nieuwe dreiging. ,,Als het gebeurt, dan gebeurt het. Het heeft geen nut om erbij stil te staan. We genieten vooral van deze tijd van het jaar.’’

Intussen is het gaan schemeren en gaan de duizenden lichtjes aan. Het volume van de kerstmuziek gaat omhoog, de glühwein gaat van hand tot hand. Het is 17.00 uur geweest en de kerstmarkt stroomt vol. Nog vier uur te gaan voor buschauffeur Wiel Erens.

Kerstmarkten in de lift

Meerdere reisorganisaties die busreizen naar Duitse kerstmarkten aanbieden, geven aan dat het aantal aanmeldingen dit jaar hoger is dan een jaar geleden. Bedrijven als Slangen Reizen, De Jong Intra Vakanties en Arriva Touring zien dat het kerstshoppen in steden als Düsseldorf, Keulen en Oberhausen, zeker na de magere coronajaren, helemaal terug is. ,,Het vertrouwen is terug, december is een piekperiode voor ons. Het publiek dat zich aanmeldt, verjongt ook. Van 18 tot 70 jaar, iedereen wil naar de kerstmarkt. Wel zien we dat het meestal vrouwen zijn die boeken’’, aldus Ed Slangen van Slangen Reizen.

De kerstmarkt in Düsseldorf is elke dag (uitgezonderd 25 december) tot en met 30 december vanaf 11.00 uur geopend. Entree is gratis. Meer info op visitduesseldorf.de.

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Volleybal: Apollo 8 grijpt ondanks matchpoints naast winst, eerste overwinning voor Gemini**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 07:16 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1053 words

**Byline:** Willem Korenromp

**Body**

Apollo 8 greep zaterdagavond net naast de winst op bezoek bij Sliedrecht Sport. In de vijfde set gingen de Bornse vrouwen onderuit: 3-2. In de lagere competities was er een beperkt programma. Opvallend was de eerste overwinning voor de vrouwen van Kerkemeijer Gemini in de tweede divisie B, terwijl bij de mannen Vips Bardot de koppositie in de derde divisie A overnam van Apollo 8.

Vrouwen, eredivisie

Sliedrecht Sport – Apollo 8 3-2 (25-23, 23-25, 25-17, 20-25, 19-17).

Vier matchpoints kreeg Apollo 8 in de vijfde set, maar het lukte de Bornse vrouwen niet om het winnende punt tegen de grond te slaan. Sliedrecht Sport hapte bij de eerste kans die het kreeg wel toe en trok daarmee aan het langste eind in een spannende wedstrijd. ,,Echt zuur”, vond trainer Thijs Oosting. ,,We krijgen kansen om de wedstrijd te beslissen. Maar als je het zelf niet afmaakt, dan krijg je het deksel op de neus.”

De wedstrijd tussen Sliedrecht Sport en Apollo 8 ging alle kanten op. De bezoekers begonnen sterk en bouwden een voorsprong van een aantal punten op. Sliedrecht knokte zich echter terug via de uitblinkende Sjakkie Donkers en won de eerste set. Apollo bracht de stand weer in evenwicht, maar toen het de derde set verloor en in de vierde omgang tegen een 9-4 achterstand aankeek, leek het gedaan met de Bornse kansen. Door het inbrengen van Charlotte Haar en Eline Rohaan draaide Apollo de wedstrijd echter om.

De bezoekers dwongen een tiebreak af. Daarin zat Apollo met een 8-3 voorsprong bij de wisseling van speelhelft op rozen, maar in de tweede helft van de vijfde set haperde de passing. Sliedrecht knokte zich langszij, waarna zich een spannende slotfase ontspon. Daarin kwam Apollo tot vier keer toe op matchpoint, maar het winnende punt viel maar niet. Bij 18-17 kreeg Sliedrecht Sport het eerste matchpoint. Dat werd direct verzilverd. ,,Het is jammer dat we op het laatst de kansen niet afmaken”, vond Oosting. ,,Ik denk dat een 3-2 overwinning verdiend was geweest. Anderzijds is het knap hoe we in de vierde set van een 9-4 achterstand en een 2-1 achterstand in sets zijn teruggekomen.”

Topdivisie A

Alterno – Krekkers 3-1 (19-25, 25-21, 25-17, 25-17).

Na de eerste set had Krekkers-trainer Hans Giesselink het gevoel dat er meer inzat voor zijn ploeg. De bezoekers hadden veel servedruk en waren aanvallend sterk. In de tweede set kwam de formatie uit Mariaparochie net tekort, daarna verviel de ploeg in het oude ritme. ,,We maakten vanaf dat moment te veel persoonlijke fouten”, sprak Giesselink. ,,Dat is niet erg, dat hoort bij een team in ontwikkeling. Het belangrijkste is dat we in de eerste set hebben laten zien dat we mee kunnen volleyballen op dit niveau. We speelden goed en wonnen die set terecht. Dat zijn lichtpuntjes waar we mee verder kunnen.”

Eerste divisie A

Dynamo Tubbergen – Zwolle 2 1-3 (20-25, 25-21, 16-25, 23-25).

Dynamo speelde een prima wedstrijd, maar ging desondanks onderuit tegen Zwolle, dat aantrad met twee voormalig eredivisiespeelsters. ,,Soms moet je je meerdere erkennen. Zwolle was verdedigend en serverend erg sterk”, sprak trainer Menno Brouwer, die vond dat zijn team misschien wel recht had op een extra punt. In de vierde set grepen de Tubbergse vrouwen echter net mis. ,,Daarin ging het steeds gelijk op. In de eindfase viel het alleen net hun kant op.”

Tweede divisie B

Kerkemeijer Gemini – Salvora 3-1 (25-22, 25-13, 25-20, 19-25).

Gemini moest er even op wachten, maar na negen wedstrijden hebben de Borculose vrouwen de eerste overwinning van het seizoen te pakken. Het zorgde voor opluchting bij de thuisploeg. ,,Dit zat er al even aan te komen”, sprak trainer Tjarko Muis, die zijn team afgelopen week verraste door als Sinterklaas op de training te verschijnen. ,,We haalden niet het niveau van vorige week tegen Longa, maar we hebben onszelf eindelijk een keer beloond. Deze overwinning was dik verdiend.”

Trivos – Kuipers Flevoll 4-0 (25-14, 25-17, 25-21, 25-22).

Flevoll reed 130 kilometer heen en evenzoveel kilometers terug, maar het hield geen punt over aan de uitwedstrijd in Wijchen. ,,Het kwaliteitsverschil was te groot”, sprak trainer Henk Heithuis. In de eerste twee sets kregen de bezoekers maar geen grip op de serve van Trivos. Vanaf de derde set kon Flevoll beter aanpikken. De bezoekers werkten in de vierde omgang een 18-11 achterstand weg, maar kwamen in de eindfase tekort om een punt mee te snoepen.

Derde divisie A

Rivo Rijssen 3 – Fysio Eibergen Boemerang 1-3 (27-25, 26-28, 21-25, 22-25).

Een paar weken geleden won Boemerang nog met 4-0 van Rivo. Dat kunstje wilden de Eibergse vrouwen in Rijssen herhalen. Beide teams waren aan elkaar gewaagd. Een paar eigen foutjes kosten de bezoekers de eerste set. ,,Daarna speelden we iets stabieler. Al met al hebben we een hele lekkere wedstrijd gespeeld”, sprak routinier Marit Heuvink-Pasman.

Mannen, derde divisie A

Webton Hengelo 2 – Apollo 8 3-1 (25-23, 24-26, 25-22, 25-18).

Apollo leed de tweede nederlaag van het seizoen. Net als in oktober was het Webton Hengelo dat de Bornse mannen een voet dwars zette. Volgens de bezoekers was het verlies te wijten aan de te hoge eigen foutenlast. Met name passend had Apollo het lastig, waardoor de spelverdeler maar moeilijk bereikt kon worden. Ook serverend lukte het de bezoekers onvoldoende om een vuist te maken.

Livo – Vips Bardot 2-3 (21-25, 25-23, 22-25, 25-22, 9-15).

Vips profiteerde van het verlies van Apollo 8 en neemt de koppositie in de derde divisie over. De geroutineerde Enschedese ploeg zette Livo in de eerste en derde set onder druk met de serve, waardoor de thuisploeg moeite had de middenaanval in stelling te brengen. In de tweede en vierde set had Vips minder servedruk en kon het aanvallend geen vuist maken. Met drie killblocks aan het begin van de tiebreak stelden de bezoekers alsnog orde op zaken. Daarna kwamen ze niet meer in de problemen.

BVC’73 2 – Volley’68 3-1 (24-26, 25-22, 25-22, 25-22).

Er had in Barchem wellicht meer ingezeten voor Volley’68, maar de Losserse mannen deden zichzelf tekort. De bezoekers wonnen de eerste set nog, maar maakten daarna te veel fouten en hadden moeite met scoren. ,,Het was te wisselvallig. We liepen te vaak te prutsen”, sprak speler Thomas Reusen. Volley’68 knokte zich in de derde set nog wel op knappe wijze terug van een 8-1 achterstand, maar in de slotfase kwamen de bezoekers alsnog tekort.

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**De liefde voor dieren kent voor Jan (66) en Lies (67) geen grenzen: ‘We hebben Quinta begraven in de tuin’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 08:09 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 983 words

**Byline:** Marcel Wijnstekers

**Body**

Voor Jan van Huizen (66) en vrouw Lies (67) kent de liefde voor dieren bijna geen grenzen. Hun woonkamer vol vogelkooien, een aquarium, poezen- en hondenmanden, is net een dierentuin. ,,Het is hier best druk, zeggen we soms tegen elkaar.”

Lies: ,,Pasgeleden ben ik geopereerd aan mijn hart. Eigenlijk moest ik in het ziekenhuis blijven, maar vier uur na de operatie ben ik weer naar mijn dieren gegaan.”

Jan: ,,Begin jaren 90 begon het met vier katten. Die kregen we van mijn nicht uit Limburg.”

Lies: ,,Daarna kwam Blackie, een zwarte poedel, opgevolgd door meer dieren. Elke keer als er een nieuw beest bijkwam, zei ik tegen de andere dieren: ‘dit is jullie nieuwe huisgenoot. Als dat je niet bevalt, dan is daar het gat van de deur’. Werkt prima.”

Jan: ,,Mijn ouders in Tholen, waar ik opgroeide, hadden een herdershond en later een bouvier. Maar mijn vrouw heeft mij pas echt aangestoken.”

Het verhaal van Jan van Huizen en zijn vrouw Lies maakt deel uit van de serie Rotterdammers, waarin verslaggever Marcel Wijnstekers wekelijks het levensverhaal van een Rotterdammer optekent.

Domineesgezin

Lies: ,,Ik kom uit een domineesgezin. Van mijn ouders mocht ik geen dieren. Daar hadden ze een hekel aan. ‘Het eerste wat ik doe als ik weg ben, is dieren kopen’, nam ik mij voor. Eenmaal samenwonend met Jan, kwamen ze eens per jaar langs op mijn verjaardag. Tijdens het eten keek een van de papegaaien mijn vader aan en zei: ‘hey, ouwe sok’. Heeft-ie het nu tegen mij?, vroeg hij verbaasd.”

We zijn maandelijks meer geld kwijt aan voedsel voor de dieren, dan aan onze eigen boodschappen

Jan: ,,Papegaaien onthouden alles. Vroeger hadden we een vaste telefoonlijn. Telkens als er werd gebeld en Jan de hoorn opnam, zei papegaai Joris: ‘Hallo, met Jan’. Ook doen ze de honden- en kattengeluiden na. Dan denk je dat de kat miauwt, maar het is de papegaai.”

Jan: ,,Na de poezen, honden en papegaaien, kwamen er vissen, vogels, konijnen en kippen. Die laatste liepen op het balkon. ‘Het is hier best druk’, zeggen we soms tegen elkaar. Daarbij is zoveel dieren in huis niet goedkoop. We zijn maandelijks meer geld kwijt aan voedsel voor de dieren, dan aan onze eigen boodschappen.”

Nooit op vakantie

Lies: ,,Wij gaan nooit op vakantie. Laatste keer was tijdens ons 25-jarige huwelijk, 20 jaar geleden. Toen zijn we naar een hotel in Luxemburg gereden. Nu gaan we elk jaar op onze trouwdag naar ons favoriete Chinese restaurant, tegenover de Kuip. Dan past onze dochter (40), die onder ons woont, op de dieren.”

Jan: ,,Elke dag loop ik anderhalf uur met de honden buiten. Poedel Moisa is soms vervelend, die beschermt ons met verve. Zijn beste speelkameraadjes zijn pitbulls en steffers. Als je ziet hoe ze met elkaar omgaan; dat lijkt wel oorlog. Hij bijt ook, maar op zo'n manier dat het geen pijn doet.”

Lies: ,,Dat was met Rambo wel anders.”

Dealers bijten

Jan: ,,Eind jaren negentig zaten dealers in ons portiek. Thuis van mijn werk waarschuwde ik ze al dat ze maar beter weg konden gaan, omdat ik onze herdershond Rambo zou gaan uitlaten. Als ze dan bleven zitten, liet ik de hond even los. Die beet goed door.”

Als een van onze dieren doodgaat, nemen we altijd een nieuwe, die we vaak dezelfde naam geven

Lies: ,,De meeste honden die bijten, worden vaak geslagen. Niet die van ons hoor. Maar als ik dat zie, dan moet ik meteen huilen. Jan toont zijn emoties niet zo snel. Dat ik aan mijn hart werd geopereerd, vond hij best erg, maar hij weet niet wat hij met zijn gevoel aan moet. Toen Quinta stierf, heb ik hem voor het eerst sinds lange tijd zien huilen.”

Jan: ,,Het beestje, een adoptiehond uit Roemenië, bezweek aan hartfalen, slechts drie weken oud. Mijn hart brak. We hebben haar begraven in de tuin. Bij het graf staat een hondensteen, gekocht bij de Intratuin.”

Lies: ,,Ik kan daar niet naar kijken. Daar word ik zo verdrietig van. Ik blokkeer dan. Als een van onze dieren doodgaat, nemen we altijd een nieuwe, die we vaak dezelfde naam geven. Dan leeft het oude dier in het nieuwe dier voort.”

Ontmoeting: collega Marjolein, die tijdens een reportage over de Millinxbuurt Jan samen met zijn honden tegen het lijf loopt, noteert zijn nummer en geeft ‘m aan uw verslaggever.

Gesprek: in de knusse bovenverdieping met naast vijf blaffende honden en miauwende papegaaien, het geluid van een een loeiende koe als Lies een WhatsApp-bericht krijgt.

Tijd: zondag 26 november van 18.30 tot 20.00 uur.

Dieren weerzien in de hemel

Jan: ,,Onze dieren gaan naar de hemel. Daar ben ik van overtuigd. Als wij komen te overlijden, komen we ze allemaal weer tegen. Dan zien we ook Quinta weer.”

Lies: ,,Bang voor de dood ben ik niet. Toen ze mij in het ziekenhuis vroegen of ze mij mochten reanimeren, als dat tijdens de operatie nodig bleek, was mijn eerste gedachte: nee. Wat heb ik nog te zoeken in deze verrotte wereld? Maar van Jan moest ik ja zeggen.”

Bijna 45 jaar en heel veel dieren later hebben we heus weleens ruzie, maar dan maken we het gewoon altijd weer goed

Jan: ,,Graag heb ik Lies nog even bij me. Mijn moeder stierf op haar 44ste aan nierkanker. Naast de scheiding van mijn ouders, heeft dat er bij mij ingehakt. Sommige mensen gaan na zo’n rotjeugd aan de drugs, maar ik heb er het beste van gemaakt.”

‘Scheiden is geen optie’

Lies: ,,Jan heeft geluk dat hij mij was tegengekomen. Ik had eerst verkering met zijn broer. Nadat het uitging, zag ik Jan. De groene slobbertrui, die ik voor zijn broer had gebreid, heb ik toen aan hem gegeven. Daarna zijn we op de motorfiets naar mijn kamer gereden. Bijna 45 jaar en heel veel dieren later hebben we heus weleens ruzie, maar dan maken we het gewoon altijd weer goed.”

Jan: ,,Scheiden is geen optie. Want hoe doen we dat met de dieren? Wie krijgt wie? Daar komen we nooit uit.”

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



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

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 04:18 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1214 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

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

SCW '23 1 - ZVV '56 1: 0-2

De wedstrijd tussen SCW '23 1 en ZVV '56 1 op Wilhelmina sportpark is in 0-2 geëindigd. Voor deze uitwedstrijd van zaterdag had ZVV '56 1 vijf opeenvolgende nederlagen geleden in de 5e klasse. SCW '23 staat nu op de zevende positie met 13 punten, terwijl ZVV '56 op de tiende plaats staat met 6 punten. ZVV '56 heeft 2 wedstrijden minder gespeeld dan SCW '23. In de laatste vijf wedstrijden heeft SCW '23 twee overwinningen behaald drie keer verloren, terwijl ZVV '56 één overwinning en vier nederlagen heeft. Op zaterdag 9 december om 15.00 uur ontvangt ZVV '56 Oranje - Wit op Sportpark Zevenhuizen.

Beuningse Boys 1 - Columbia 1: 0-0

Columbia 1 moet nog altijd z'n eerste zege halen in de 2e klasse dit seizoen. De uitwedstrijd tegen Beuningse Boys 1 heeft daar geen verandering in gebracht. Het duel op Sportpark De Ooigraaf eindigde in 0-0 en daarmee heeft Columbia al acht keer achter elkaar niet gewonnen. Beuningse Boys staat op de achtste plek met 11 punten. Columbia is de nummer 13 met 4 punten. Columbia heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Beuningse Boys. In de laatste vijf wedstrijden heeft Beuningse Boys één overwinning behaald, één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl Columbia twee keer gelijkgespeeld en drie nederlagen heeft. Op zondag 17 december om 14.00 uur speelt Columbia thuis tegen Vorden op Sportpark De Winkewijert.

Veluwezoom 1 - Albatross 1: 1-3

Zondag won Albatross 1 haar uitwedstrijd tegen Veluwezoom 1 in de 4e klasse. De wedstrijd eindigde in 1-3. Dit betekent dat Veluwezoom op de elfde positie staat met 7 punten en dat Albatross op de derde plaats staat met 20 punten. Veluwezoom heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Albatross. In de laatste vijf wedstrijden heeft Veluwezoom één overwinning behaald, één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl Albatross vier overwinningen en één nederlaag heeft. Op zondag 10 december om 14.00 uur ontvangt Albatross Sallandia op Sportpark Ugchelen.

Robur et Velocitas 1 - SML 1: 4-1

Robur et Velocitas 1 wist zondag de thuiswedstrijd tegen SML 1 in de 3e klasse te winnen. Het treffen eindigde in 4-1. Robur et Velocitas staat nu op de tweede plaats met 20 punten, terwijl SML op de tiende plaats staat met 10 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Robur et Velocitas vier overwinningen behaald en één keer verloren, terwijl SML één overwinning en vier nederlagen heeft. Robur et Velocitas speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 10 december om 14.00 uur thuis tegen SP Lochem op Sportpark Kerschoten.

Groen Wit '62 1JM - AVW '66 1: 2-0

Groen Wit '62 1JM heeft AVW '66 1 met 2-0 verslagen in de 3e klasse op zaterdag. Groen Wit '62 staat nu op de vijfde plaats met 16 punten, terwijl AVW '66 op de negende positie staat met 9 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Groen Wit '62 vier overwinningen behaald en één keer gelijkgespeeld, terwijl AVW '66 één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen heeft. Juliana '31 is zaterdag 9 december om 15.00 uur op Sportpark De Broeklanden de volgende tegenstander voor Groen Wit '62.

Loenermark 1 - Victoria Boys 1: 3-0

Loenermark 1 heeft Victoria Boys 1 met 3-0 verslagen in de 4e klasse op zondag. Victoria Boys heeft nu vier wedstrijden achter elkaar verloren. Loenermark staat op de tweede positie met 21 punten. Victoria Boys staat op de twaalfde plek met 6 punten. Loenermark heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Victoria Boys. Loenermark heeft in de laatste vijf wedstrijden vier overwinningen behaald en één keer verloren, terwijl Victoria Boys één overwinning en vier nederlagen heeft. Activia is de volgende tegenstander voor Loenermark in de uitwedstrijd. Victoria Boys speelt een thuiswedstrijd tegen Elsweide op Victor Stadion. Beide wedstrijden worden op zondag 10 december om 14.00 uur gespeeld.

Drienerlo 1 - Apeldoornse Boys 1: 4-1

Apeldoornse Boys 1 heeft de uitwedstrijd tegen Drienerlo 1 4-1 verloren in de 4e klasse op zaterdag. Apeldoornse Boys heeft nu zes wedstrijden op rij verloren. Op dit moment heeft Drienerlo 14 punten en staat op de zevende plaats, terwijl Apeldoornse Boys met 0 punten op de twaalfde positie staat. Apeldoornse Boys heeft 3 wedstrijden minder gespeeld dan Drienerlo. In de laatste vijf wedstrijden heeft Drienerlo drie overwinningen behaald en en twee keer verloren, terwijl Apeldoornse Boys vijf nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor Apeldoornse Boys is SP Eefde. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 9 december om 14.30 uur bij Sportpark Malkenschoten.

DUNO D 1 - CSV Apeldoorn: 3-1

CSV Apeldoorn is met 3-1 verslagen in haar uitwedstrijd tegen DUNO D 1 in de 1e klasse-wedstrijd zaterdag. DUNO D staat na deze wedstrijd op de zevende plek met 13 punten, terwijl CSV Apeldoorn op de tweede positie staat met 18 punten. CSV Apeldoorn heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan DUNO D. DUNO D heeft in de laatste vijf wedstrijden één overwinning behaald, twee keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl CSV Apeldoorn drie overwinningen en twee nederlagen heeft. Woezik is zaterdag 9 december om 15.00 uur op Sportpark Orderbos de volgende tegenstander voor CSV Apeldoorn.

VV Ede/Victoria 1 - Alexandria 1: 5-5

Thuisploeg VV Ede/Victoria 1 en Alexandria 1 hebben de punten gedeeld in hun ontmoeting in de 5e klasse. De wedstrijd eindigde in 5-5. Het was de vierde wedstrijd achter elkaar voor Alexandria dat er niet gewonnen werd. Op dit moment heeft VV Ede/Victoria 5 punten en staat op de elfde plaats, terwijl Alexandria met 11 punten op de achtste positie staat. In de laatste vijf wedstrijden heeft VV Ede/Victoria één overwinning behaald, twee keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl Alexandria één overwinning, twee keer gelijkgespeeld en twee nederlagen heeft. Op zaterdag 9 december om 15.00 uur speelt Alexandria thuis tegen SCW '23 op Sportpark Nagelpoel.

WWNA 1 - Diepenveen 1: 1-1

WWNA 1 en Diepenveen 1 hebben de punten gedeeld in de wedstrijd tussen beide teams in de 4e klasse. De eindstand was 1-1. WWNA heeft voor de vijfde keer achter elkaar geen overwinning behaald. Op dit moment heeft WWNA 16 punten en staat op de zesde plaats, terwijl Diepenveen met 23 punten op de eerste positie staat. In de laatste vijf wedstrijden heeft WWNA vier keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl Diepenveen drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag heeft. Dit was het vierde gelijkspel van WWNA dit seizoen. WWNA speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 10 december om 14.00 uur thuis tegen SC Klarenbeek op Sportpark Wiesel.

Verwacht

De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld, de resultaten volgen nog: WSV 1 - Woezik 1, SV Orderbos 1 - GSV '38 1, Beekbergen 1 - KCVO 1, TKA 1 - Emst 1, NSVV FC Kunde VR1 - Victoria Boys VR2, Albatross VR1 - Oene VR2, ZVV '56 VR2 - SP Teuge VR1, VIOS V. VR3 - Groen Wit '62 VR1, Voorwaarts T VR1 - Beekbergen VR1, Zuid Arnhem 1 - Prins Bernhard 1, Beekbergen VR2 - Elspeet VR1 en AGOVV 1 - ZZVV 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:** December 4, 2023

**End of Document**



**PSV neemt voorschot op de titel met winst in de Kuip**

Trouw.nl

3 december 2023 zondag 01:38 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1260 words

**Byline:** John Graat, Jan-Cees Butter

**Body**

Met een verdiende 1-2 overwinning bij de grote concurrent Feyenoord heeft PSV een grote stap gezet richting de eerste landstitel na zes jaar.

De topper in de Kuip kwam stroef op gang maar ontwikkelde zich in de tweede helft tot een meeslepend en fel voetbalgevecht. Na afloop kon er maar één conclusie worden getrokken: PSV was de betere ploeg en won verdiend.

De Eindhovense ploeg heeft op de ranglijst nu een zeer comfortabele tien punten voorsprong op de voornaamste concurrent, de landskampioen van het afgelopen seizoen. PSV hield de maximale score in deze competitie in stand: alle veertien duels werden gewonnen. En wie het elftal van trainer Peter Bosz zondag in Rotterdam-Zuid zag voetballen - volwassen, tactisch sterk en met veel individuele klasse - kan zich moeilijk voorstellen dat PSV de opgebouwde marge nog uit handen gaat geven.

PSV bestreed Feyenoord met de eigen wapens, waarmee de koploper inmiddels ook Europees succesvol is. Woensdag werd in Sevilla al overwintering in de Champions League veiliggesteld.

Voor Feyenoord is de ‘week van de waarheid’ juist op een bittere teleurstelling uitgelopen. Eerst werd de ploeg van Arne Slot door Atlético Madrid kansloos uitgeschakeld in de Champions League, waarna deze zondag de aanval op PSV jammerlijk mislukte. Dit Feyenoord mist vooral aanvallende kwaliteiten en individuele klasse.

Opbouw kwam niet uit de verf

Vooraf had Bosz voor een op papier zeer offensief elftal gekozen. Bij afwezigheid van Noa Lang en Hirving Lozano stond Yorbe Vertessen links voorin in de basis terwijl met Guus Til en Ismael Saibairi nog eens twee aanvallend ingestelde middenvelders achter de voorhoede stonden. Jerdy Schouten had centraal achterin de voorkeur gekregen boven André Ramalho. Bosz had met hem een zorgvuldige opbouw in gedachten. Dat kwam niet helemaal uit de verf. Aanvallend was voor de rust het gemis van Lang en Lozano voelbaar.

Maar Feyenoord had juist heel veel moeite met het vroeg druk zetten op PSV. De thuisploeg beging veel fouten en kon amper de vrije man vinden. Dat lukte bij PSV wat makkelijker. Vooral bij Luka Ivanusec stokte vaak het Rotterdamse aanvalspel. Op basis van inzet en fysieke kracht knokte Feyenoord zich geleidelijk aan in de wedstrijd. Quinten Timber ging daarbij voorop in de strijd.

Heel veel kansen deden zich in de eerste helft aan beide kanten niet voor. Aanvankelijk bleef het bij wat schoten uit de tweede lijn, bij PSV van Johan Bakayoko en Saibari, bij Feyenoord van Mats Wieffer en David Hancko. De beste mogelijkheden had Lutsharel Geertruida. Na een hard schot van Santiago Giménez mikte hij in de rebound over; even later stuitte hij op PSV-doelman Walter Benitez.

Na de rust meer risico's

Feyenoord nam na de rust nog meer risico’s. De grillige Minteh, door Slot in de ploeg gebracht voor Ivanusec, schoot gevaarlijk naast het doel bij een snelle uitbraak. Maar de beste kansen waren voor PSV. Nadat Saibari van dichtbij nog was gestuit op Bijlow sloeg de Belgische Marokkaan even later genadeloos toe. Slordig balverlies van Geertruida ging aan dat doelpunt vooraf. Een paar minuten later betaalde de traptechniek van Joey Veerman zich uit. Uit een hoekschop legde de Volendammer de bal perfect op het hoofd van de inlopende Olivier Boscagli: 0-2.

Noodgedwongen koos Feyenoord pas daarna voor meer opportunisme. Dat had effect, toen Giménez na een aanval opgezet door invaller Milambo de bal keihard richting het Eindhovense doel schoot. Daar had Benitez geen antwoord op: 1-2. Maar het kwam te laat voor de regerend landskampioen om het tij nog te keren. Tot frustratie van het Legioen poeierde Wieffer de bal in de blessuretijd van dichtbij hard over het doel.

De beperkingen van de volksclub

Arne Slot en Feyenoord, het was tweeënhalf jaar lang een jubelverhaal. Een periode van bewondering, van lof en van bewierookt vakmanschap.

“Elke nieuwe uitdaging lukte weer”, reflecteerde de Feyenoord-trainer zondagmiddag op zijn tot op heden succesvolle dienstverband in Rotterdam. Van voorronde Conference League tot de finale, van groepsfase Europa League tot de kwartfinales en dit seizoen, nadat Feyenoord in mei voor het eerst in zes jaar weer landskampioen was geworden, viel er zelfs ook Champions League-voetbal te bewonderen in De Kuip.

Maar nu, in zijn derde seizoen in Rotterdam-Zuid, voelt Slot ineens ook de beperkingen van de volksclub die zich onder hem weer heeft opgericht. Nadat Feyenoord dinsdag al zijn meerdere moest erkennen in Atlético Madrid (1-3), dat daarmee de weg naar een plek bij de beste zestien clubs van Europa versperde, werd zijn ploeg eveneens te licht bevonden tegen PSV (1-2). Een dramatische week voor de titelverdediger. Eentje met gevolgen. Niet alleen vervolgt Feyenoord het Europese avontuur na de winterstop in de tussenronde van de Europa League, ook liep de achterstand op PSV op tot tien punten. Een kloof die gezien de grote verschillen in de competitie haast onoverbrugbaar lijkt voor Feyenoord.

Zichtbaar teleurgesteld

Maar of Feyenoord voor de tweede keer in een week tijd het plafond aantikte? Slot vond dat te ver gaan, stelde hij zichtbaar teleurgesteld op de persconferentie na de topper in de eredivisie. “In de Champions League vonden we het juist prettig om te zien dat we daarin ook mee konden komen”, blikte hij terug. “Dat lukte tegen Atlético voor het eerst niet. Na PSV heb ik dat gevoel niet. Ik denk dat we vandaag (zondag, red.) niet gezien hebben dat een tegenstander vele malen beter was.”

Toch kwamen er in de voor Feyenoord desastreuze week twee keer dezelfde tekortkomingen bovendrijven. Zowel tegen Atlético als tegen PSV was de aanvallende onmacht zichtbaar bij Feyenoord. Santiago Giménez verstevigde weliswaar zijn status als topscorer van de eredivisie met zijn zeventiende seizoenstreffer, maar de Mexicaan was net als dinsdag tegen Atlético verder vrijwel onzichtbaar. Datzelfde gold voor de flankspelers Calvin Stengs en Luka Ivanusec, die worstelen met hun vorm.

En nee, Slot heeft dan niet dezelfde luxe als Bosz, die Malik Tillman nog binnen de lijnen kon brengen. De Feyenoord-trainer moest het doen met invallers als Igor Paixão en Yankuba Minteh; spelers die nog te grillig zijn. Minteh wordt al gekscherend een ‘dobbelsteen-voetballer’ genoemd; de ene actie is een zes, de volgende een twee.

Domineren in de één-tegen-één

En daarin schuilt een belangrijk verschil met PSV, dat kwalitatief betere en stabielere flankspelers in de gelederen heeft. Zij zijn wél in staat om een mannetje uit te spelen. “Wij hebben spelers waarvan wij hopen dat zij naar dat niveau toe gaan groeien”, beaamde Slot. “De manier waarop wij spelen zou geweldig kunnen gedijen voor spelers die in de één-tegen-één kunnen domineren en op snelheid weggestoken kunnen worden. Maar de laatste weken hebben zij te weinig aangetoond dat ze kunnen domineren.”

Met als gevolg dat Feyenoord in de achtervolging moet, hopend dat PSV ergens nog punten laat liggen. “Onze trainer zei dat we moeten stoppen met het maken van persoonlijke fouten in grote wedstrijden”, stipte verdediger David Hancko na afloop aan. “Onze focus ligt nu voorlopig op de tweede plaats.” Slot wees op zijn beurt naar de indrukwekkende suprematie van PSV. “Qua puntenaantal doen wij misschien wel wat van ons verwacht mag worden, maar dat is dit seizoen ruimschoots te weinig om een concurrent te zijn voor PSV.”

Lees ook:

In de catacomben bij FC Volendam vechten spelers tegen de tranen. ‘De club staat in brand’

De bestuurlijke vendetta’s bij FC Volendam werkten tegen PEC Zwolle door op het veld (0-5). De chaos werd na afloop zowaar nog groter.

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Waarom zou je rekening houden met komende generaties? ‘De toekomst is geen optelsommetje’**

NRC.nl

december 3, 2023 2:00 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 1193 words

**Byline:** Sjoerd de Jong

**Highlight:** De Amerikaanse filosoof Samuel Scheffler keert zich tegen het denken op extreem lange termijn.

**Body**

De verre toekomst, miljoenen jaren weg, is dichterbij dan ooit. Aanhangers vanmenen dat het belang van de vele miljarden mensen die nog zullen leven, nu al beleidsbeslissingen en politiek moeten bepalen. Hún belang kan zelfs zwaarder wegen dan het onze nu. Het is een stroming die de laatste jaren vooral in de VS populair is geworden , ook onder miljardairs en ceo’s.

**CV Moraalfilosoof**

Samuel Scheffler (1951) is hoogleraar morele en politieke filosofie aan New York University . Hij schreef onder meer *Death and the Afterlife* (2016) en *Why Worry About Future Generations* (2018). Scheffler keert zich tegen de morele theorieën utilisme, ‘nutsdenken’, en consequentialisme, het idee dat moreel handelen afhangt van de gevolgen die het heeft.

De Amerikaanse filosoof Samuel Scheffler , onlangs te gast voor een lezing aan de TU Delft, sympathiseert met de inzet van dat denken, maar heeft er ook grote bezwaren tegen. Het afwegen van toekomstig geluk tegen dat van de huidige mensheid leidt tot „heel interessante puzzels waar je eindeloos dissertaties over kunt schrijven”, maar miskent volgens Scheffler de reden dat mensen écht rekening houden met de toekomst: hun „liefde voor de mensheid als een voortdurend project”. Hij herkent dat ook in de fascinatie met de Apocalyps in klimaatactivisme en de populaire cultuur.

Kan apocalyptisch denken mobiliseren voor de toekomst? Neem de Duitse actiegroep die zich bewust ‘de laatste generatie’ zich noemt?

„Ik neem aan, dat die naam bedoeld is als een voorspelling die zichzelf weerlegt. Hoe effectief zo’n benadering is, is een empirische vraag. Ik heb er mijn twijfels bij. Het kan mobiliseren maar het kan ook ertoe leiden dat mensen zich ervan afkeren en overgaan tot de orde van de dag. Omdat het te extreem is. In films en literatuur vind ik het apocalyptische thema interessant, omdat het een uitdrukking is van de angst van mensen voor de toekomst.”

Wat heeft u tegen longtermisme?

„Ik ben het eens met longtermisten dat het verstandig is om na te denken over de lange termijn. Wie zou dat niet verstandig vinden? (lacht) Alleen, ik ben het oneens met het argument dat zij geven voor het belang van de toekomst. Dat is voortgekomen uit de school van effectief altruïsme en die heeft een sterk utilistische oriëntatie. Het gaat om het berekenen van maximaal geluk voor een maximaal aantal toekomstige mensen. Zij zeggen: er kunnen nog biljoenen mensen leven die een heleboel geluk en waarde zullen produceren. Dát is het belang dat wij hebben bij de toekomst.”

Je hebt het om te beginnen over mensen die nog niet bestaan, dus waarom doet hun aantal er eigenlijk toe?

Dus puur kwantitatief?

„Ja, het maakt een aggregaat van iedereen die in de toekomst zal leven. Ik vind dat uitgangspunt van maximaal menselijk geluk over miljarden jaren niet de meest dwingende manier om over de toekomst na te denken. Je hebt het om te beginnen over mensen die nog niet bestaan, dus waarom doet hun aantal er eigenlijk toe? En het heeft praktische implicaties: longtermisten vinden dat we veel meer prioriteit moeten geven aan langetermijnbedreigingen en bereid moeten zijn daarvoor eventueel huidige problemen te negeren. Dat is de consequentie van hun utilisme: de huidige mensheid, dat zijn er maar een paar miljard, dus hun belangen verbleken vergeleken met die van alle toekomstige generaties. Ik vind dat een verkeerde manier om over de toekomst te denken.”

Hoe moeten we ons dan wel op de toekomst oriënteren?

„Mensen, althans de meeste, zien zichzelf niet als abstracte actoren die voor toekomstige universums moeten zorgen, zoals je dat in longtermisme tegenkomt. We denken over onszelf als concrete wezens die nú al verbonden zijn met verleden en toekomst. We hebben voorouders, we worden geboren in een bepaalde cultuur en tijd, we krijgen van alles mee – of we het leuk vinden of niet. En we anticiperen altijd al op de toekomst, op het voortbestaan van de mensheid. Ook impliciet. Waarom schrijf ik een filosofisch artikel? Als er morgen niemand meer is die het leest omdat de mensheid zal zijn uitgestorven, dan stop ik ermee. Veel van onze activiteiten ontlenen ten minste een deel van hun waarde aan de onuitgesproken verwachting dat de wereld en de mensheid zullen blijven bestaan.”

Ik kan me geen samenleving voorstellen waarin mensen niets geven om de toekomst

Onze ‘historische sensibiliteit’.

„Ja, we zien onszelf als onderdeel van een keten van generaties. Dat besef was in de traditionele samenleving heel duidelijk, nu veel minder. Maar het is er nog steeds. Dat is niet alleen een zorg om je directe familie, je eigen samenleving of cultuur. We zijn opgenomen in het ‘project van de mensheid’, zoals ik het noem. We zouden getroffen worden door een diepe droefenis als dat morgen zou ophouden te bestaan. Dáárom maken we ons zorgen over de toekomst, niet omdat we het geluk van zoveel mogelijk mensen over een miljoen jaar willen maximaliseren.”

Is dat een empirische vaststelling of een filosofische?

„Ik zou het bij het verkeerde eind kunnen hebben over de meeste mensen, in dat opzicht is het een empirische kwestie. Maar ik kan me geen samenleving voorstellen waarin mensen niets geven om de toekomst. De ‘mensheid’ bedoel ik overigens niet biologisch, *Homo sapiens* , of als een historisch reservoir van hoog-culturele prestaties. Ik heb het over de mens als levensvorm. We houden van onze creativiteit, nieuwsgierigheid, sociabiliteit, humor.”

In ‘Annie Hall’ komt Woody Allen als 9-jarige bij de psychiater, hij wil geen huiswerk maken omdat de wereld over biljoenen jaren vergaat

Ondanks alle ellende?

„Tja, die vraag krijg ik vaak: wie hou je voor de gek met die ‘liefde voor de mensheid’? Kijk eens om je heen: oorlog, moord. Maar wat ik bedoel is dat we ook temidden van die ellende de wens hebben dat de mensheid zal blijven voortbestaan.”

Uw benadering is wel bekritiseerd als een soort piramidespel. U maakt zingeving voor de mensheid afhankelijk van telkens nieuwe generaties, zodat die nooit wordt waargemaakt. Het gevolg is dat bij de laatste generatie, die er ooit zal komen, met terugwerkende kracht alles zinloos blijkt te zijn geweest.

„Het is een slim argument, maar ik ben er niet van ondersteboven. In *Annie Hall* komt Woody Allen als 9-jarige bij de psychiater, hij wil geen huiswerk maken omdat de wereld over miljarden jaren vergaat (lacht). Je kunt er tegenin brengen dat het voor een zinvol leven niet vereist is dat de mensheid eeuwig blijft bestaan, maar wel een behoorlijke tijd. Historisch zijn we nu eenmaal bijziend, kun je ook zeggen. We schoppen het blikje een eind de straat door, in de verwachting dat anderen het weer verder schoppen. We weten nooit hóé ver, maar dat geeft niet.”

U spreekt van ondraaglijke droefheid die ons zou overvallen bij het bericht dat de mensheid morgen uitsterft. Anderzijds, dat de wereld na je dood doorgaat zónder jou kan toch ook droevig stemmen?

„Dat komt er dan toch op neer dat je wilt dat het feestje doorgaat, alleen mét jou. Niet dat het stopt. Dat strookt met mijn argument. Stel je voor dat we tegen zo iemand zeggen: oké, dan vermoorden we de rest van de mensheid op het moment dat jij overlijdt. Zou hij zich dan beter voelen? Ik denk het niet.”

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Ze lag in de wieg tijdens de eerste stappen op de maan, nu is Nicola Fox hoofd wetenschap van Nasa**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 08:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1223 words

**Byline:** Hans van Zon

**Body**

Haar wieg stond voor de tv, bij de eerste stappen van de mens op de maan. Nicola Fox overziet 54 jaar later nu alle ruimtemissies van de Nasa als hoofd wetenschap van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie.,,Als je gefascineerd bent door hoe en waarom dingen werken, ben je al een wetenschapper.’’

Officieel is het een mondvol: Associate Administrator for Nasa's Science Mission Directorate. In de praktijk is de functie nog indrukwekkender. Nicola Fox geeft leiding aan de meer dan ruimtemissies van Nasa. Een loodzware opdracht waar ze elke dag van geniet. ,,Ik heb de beste baan op en buiten de planeet! Wat we doen is zo spannend’’, zegt het hoofd wetenschap van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie.

Het is de boodschap die Nicole Fox (54) woensdag verkondigde op het main Event van TEDxAmsterdam Woman, een platform dat zich inzet voor het verspreiden van inspiratie en waardevolle ideeën. Het thema ‘decoding the future’ is haar uit het hart gegrepen. ,,Ik wil mensen inspireren. Mijn fascinatie voor het heelal en de zoektocht naar het onbekende, met anderen delen’’, legt de in Groot-Brittannië geboren topwetenschapper uit vanuit het hoofdkantoor van Nasa in Amerika.

Waar komt uw fascinatie van de ruimte vandaan?

Mijn vader zal zeggen dat hij mij op het ruimtepad heeft gebracht. Toen ik 9 maanden oud was, liep Neil Armstrong voor het eerst op de maan. Hij zette me ‘s nachts voor de tv omdat niemand dat bijzondere moment mocht missen. Maar mijn interesse in de wetenschap is altijd veel dieper geweest dan één enkele gebeurtenis – ik hou van de logica ervan. Er is altijd een reden waarom iets gebeurt en er zijn altijd mysteries die opgelost moeten worden.

,,Mensen denken vaak dat wetenschappers heel slim zijn en daarom alle antwoorden moeten hebben. Maar de sleutel tot wetenschapper is het stellen van vragen. Je hoeft niet alles te weten of alle antwoorden te hebben, maar je moet wel echt nieuwsgierig zijn en meer willen weten. Als je gefascineerd bent door hoe en waarom dingen werken, ben je al een wetenschapper. Volg je hart en doe waar jij blij van wordt.’’

Met zoveel ijzers in het vuur en beperkte budgetten moeten er keuzes worden gemaakt. Wat zijn nu de belangrijkste speerpunten in het wetenschappelijk onderzoek van Nasa?

,,Dat zijn er drie. De hoogste prioriteit geven we nu aan onderzoek naar de klimaatverandering en de gevolgen ervan voor onze planeet. Nasa is met de Earth Science Division (ESD) een wereldleider in de studie naar het veranderende klimaat. We willen weten wat er met onze planeet gebeurt, met observaties vanuit de ruimte, de lucht en op de grond een beter begrip krijgen van de werking van de aarde. We onderzoeken onder meer de zonneactiviteit, de stijging van de zeespiegel, de temperatuur van de atmosfeer en de oceaan, de gezondheid van de ozonlaag, luchtvervuiling en veranderingen in zee- en landijs.

Prioriteit nummer twee is het onderzoek van bodemmonsters van de maan. We hebben daar nu een lander, de Perseverance, rondrijden die monsters in kokers verzamelt. Die moeten met een missie worden teruggebracht naar de aarde.

,,De derde ‘vlaggenschip’-missie is het Habitable Worlds Observatory (HWO), voor de zoektocht naar buitenaards leven. Een tijdrovende missie. (De lancering van de HWO - na Hubble en James Webb de derde grote ruimtetelescoop - is voorzien eind jaren ‘30, begin ‘40, red.)

Verder zijn de biologische en fysieke studies in het internationale ruimtestation van groot belang. Bijvoorbeeld naar microzwaartekracht en de voorwaarden voor een duurzaam leven buiten de aarde. Onderzoek naar microzwaartekracht is belangrijk omdat als we naar Mars gaan, we willen weten wat langdurige micrograviteit doet met het menselijk lichaam. En welke soort medicijnen en uitrusting astronauten moeten we meenemen?

En voor een bemande basis op de maan doen we onderzoek naar de productie van voedsel onder de daar heersende omstandigheden. Kunnen er bijvoorbeeld zaden groeien en hoe doen ze dat?’’

U bent van huis uit een heliofysicus, onderzoeker naar de aard en invloed van de zon. Tot dit jaar was de Parker Solar Probe die in 2018 werd gelanceerd, als projectwetenschapper uw ‘kindje’.

,,Het ruimtevaartuig vliegt voor het eerst naar het buitenste deel van de atmosfeer van de zon, de corona, en verzamelt metingen en beelden om onze kennis over de oorsprong en evolutie van zonnewind uit te breiden.

Deze voor mij nog altijd belangrijke missie was in alle opzichten een uitdaging! Mijn voornaamste verantwoordelijkheid was ervoor te zorgen dat de missie de nodige informatie oplevert opdat wetenschappers hun vragen kunnen beantwoorden. Ik vond het geweldig om te zien welke technologie voor zo’n gewaagde missie moest worden ontwikkeld. De missie is geen sinecure. Een ruimtevaartuig vliegt regelrecht de corona van de zon in waar al het materiaal oververhit raakt tot ongeveer 3 miljoen graden? Wauw! Ook de straling is extreem.

Maar als we erachter komen hoe de zon werkt, weten we veel meer over hoe andere sterren werken. Dat helpt natuurlijk ook als je op zoek bent naar een exoplaneet. Je krijgt beter inzicht in de wisselwerking tussen een ster en een planeet waar leven mogelijk is.’’

De Parker Solar Probe is ook een emotionele missie voor u.

,,Het was de eerste keer dat Nasa een missie vernoemde naar een levend iemand. Een artikel in 1958 voorspelde het bestaan ​​van de zonnewind en inspireerde wetenschappers om te dromen van een missie door de corona van de zon. Dit artikel was van Eugene Parker en Gene en zijn familie waren aanwezig bij de lancering in 2018.

De missie herinnert aan de dood van mijn man in 2010

Bovendien herinnert de missie aan de dood van mijn man in 2010. Ik heb zijn naam op het ruimtevaartuig gezet, en mijn kinderen weten dat papa voor altijd in een baan om de zon zal blijven draaien.’’

Bent u nog betrokken bij de missie met de Parker Solar Probe?

,,Nee. Niet direct. Maar ik houd zorgvuldig de gevaarlijke dagen bij, als de sonde bij passages het dichtst de zon nadert. Mijn oud-collega’s laten me daarna altijd weten dat alles oké is. Zij sturen dan een groen hartje naar mijn mobiel.’’

Onderschatten we het belang van het ruimteonderzoek dat ook meer oplevert dan kost. Volgens de meest conservatieve berekening van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) komt er van elke uitgegeven euro minimaal 1,50 terug.

De kosten zijn het waard

,,De kosten zijn het waard. Kijk naar alle technologische ontwikkeling die het ruimteonderzoek heeft gebracht, onze levens heeft veranderd. Zoals de ontwikkeling van medicijnen in het ruimtestation ISS, zonnecellen, speciale lenzen, technologie in je mobieltje, communicatiesystemen, gps dat je vertelt waar je bent en waar je moet zijn. We testen met de missie Psyche, die naar een asteroid van bijna alleen metaal tussen Mars en Jupiter gaat, nu een unieke technologie met lasercommunicatie uit. Met het gebruik van licht in plaats van radiosignalen zal de snelheid en de hoeveelheid van communiceren ingrijpend kunnen veranderen.’’

Na uw benoeming in februari van dit jaar zei u dat het voelde alsof u in het diepe werd gegooid. U bent inmiddels wel geland.

,,Om in jouw woorden te blijven denk ik dat ik inderdaad behoorlijk rondzwem. Het is een prachtige baan. Spannend ook. Mijn vader hield me steeds voor dat er geen betere baan zou zijn dan bij Nasa. Dat klopt helemaal.’’

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Na bijna tachtig jaar monument voor in de oorlog overleden Nellie (12)**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 10:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1171 words

**Byline:** Inge Blankvoort

**Body**

Wat is er aan het einde van de Tweede Wereldoorlog toch gebeurd met Nellie, zijn vriendinnetje van vroeger? Henk Huisman (89) uit Lemelerveld wachtte 80 jaar op antwoord. ‘Noodlottig ongeval’, staat op haar grafsteen. Was het dat wel? Hij weet het nu. Dit is haar verhaal. Het échte verhaal.

‘Hier rust ons lief dochtertje en zusje Nellie’, staat op het graf van Nellie in Lemelerveld. Geboren op 3 augustus 1932, gestorven op 15 februari 1945.

‘Overleden door een noodlottig ongeval’.

Door deze ene zin twijfelden dorpelingen aan het verhaal dat rondging over Nellies dood. Doodgeschoten door de Duitsers, zoals de familie in de oorlog vertelde? Maar waarom staat er dan iets anders op haar grafsteen? De twijfel heeft voor Henk Huisman altijd gevoeld als onrecht.

,,Daarom moet iedereen weten wat er echt is gebeurd.’’

Na de dood van Nellie probeert Huisman Nellies verhaal boven water te krijgen. Dat lukt maar niet. Tot afgelopen zomer, als Joop Harting bij hem aanbelt. Hij is haar broertje. Joop belooft het verhaal van Nellie op te schrijven.

Eind oktober krijgt Huisman het onder ogen. Huisman is opgelucht. De tijd dringt. ,,Ik ben bijna negentig, Joop ook. Straks is er niemand meer die nog kan vertellen wat er is gebeurd.’’

Dit is het verhaal van Nellie.

Februari 1945 woont het meisje met haar vader, twee broers en een zus in een tot boerderij omgebouwde koetsstal aan de Blikman Kikkertweg in Lemelerveld. Haar moeder is in 1939 al overleden, na een lang ziekbed. Het is oorlog, maar het leven gaat door voor de jongste kinderen van de familie Harting. Ze spelen met vriendjes, halen kattenkwaad uit met buurkinderen als Henk Huisman die een stukje verderop woont. Ze braden visjes op een blikje, vangen ratten met de hond, villen die en spannen de huid op om te kijken wat daarvan over blijft. Machtig interessant, totdat de kat er met de buit vandoor gaat.

Bommenwerpers

De kinderen gaan in het dorp naar school. Als bommenwerpers overvliegen, zingen ze samen een christelijk lied op de grond, in de gang: ‘Klem vast aan de rots u, ’t gevaar dreigt altoos’. Thuis bij de familie Harting is het een komen en gaan van onderduikers en Engelse piloten die schuilen op de hooizolder. Daar weten de jongste kinderen niets van, ze mogen hun mond niet voorbij praten.

Nellie is net hersteld van een hersenvliesontsteking. Maandenlang ligt ze daarvoor in een ziekenhuis en sanatorium totdat ze naar huis mag. Het is een wonder dat ze nog leeft. De hele familie is blij dat de 12-jarige Nellie weer thuis is: een vrolijk en gezellig kind dat ze graag om zich heen hebben.

De raketten vanuit het nabijgelegen Hellendoorn richting Engeland zorgen voor spanning. Ze horen die opstijgen waarna het even stil is. Blijft het stil, dan raakt zo’n raket uit koers en kunnen ze overal terecht komen, ook bij huize Harting. Begin februari treft zo’n raket een huis aan de overkant van het Overijssels kanaal: een gezin van drie personen overleeft dat niet.

De vijftiende februari 1945 is een dag als vele andere. Rond half tien gaan Nellies broers om half tien naar bed. Jo is nog maar tien, Piet moet de volgende ochtend vroeg op om koeien te melken. Nellie zit met zus Betsie in de woonkamer terwijl vader Willem naar buiten loopt om de koeien af te stallen. Een Duitse nachtjager vliegt laag over, ziet licht en beschiet het huis.

Storm

Een van de verduisteringsluiken zit niet op zijn plek, waarschijnlijk losgewaaid tijdens de storm een paar dagen daarvoor. Kogels vliegen als rode ballen over het bed van de broers. Nellie springt overeind om het licht uit te doen en wordt doorzeefd met kogels. Vader Willem haalt de huisarts waarna hij, met zijn dochter op schoot, per koets naar Zwolle rijdt. De volgende ochtend komt hij thuis met slecht nieuws: Nellie heeft het niet gehaald.

‘Overleden door een noodlottig ongeval’ staat op haar grafsteen. ,,Kennelijk wilden de Duitsers er niet voor uitkomen dat ze door hun toedoen was gestorven’’, zegt Joop Harting, bijna tachtig jaar na dato. ,,Mijn vader moest dat er opzetten. Omgekomen wegens oorlogshandelingen mocht niet van de Duitsers. Bedenk dat de laatste oorlogsjaren heel erg waren. We waren zo voorzichtig. Elke week kwamen de Duitsers langs voor controles.’’

Er was in de oorlog zo’n deken van wantrouwen

Iedereen was doodsbang, vervolgt Harting. ,,Woorden werden vaak verkeerd uitgelegd of kwamen bij de verkeerde mensen terecht. Je kon zo worden opgepakt, je werd zo maar tewerkgesteld of doodgeschoten. Er was zo’n deken van wantrouwen. Met de oorlogshandelingen in de wereld van nu, staat het weer op mijn netvlies. Mensen gaan daar te gemakkelijk mee om, beseffen niet dat er maar iets hoeft te gebeuren en we zijn erbij betrokken.’’

Joop Harting (89) woont nu in Krimpen aan den IJssel. Hij verliet Lemelerveld na het gymnasium in Zwolle en vond werk in de Randstad. Jaarlijks bezoekt hij het graf van zijn ouders en Nellie in Lemelerveld. De boerderij van zijn ouders bestaat niet meer.

Hij denkt met plezier terug aan zijn jeugd op het platteland. ,,Ik had veel vriendjes, Henk was daar een van. Nellie en ik hadden veel vrijheid en daarom vond Henk het wel leuk met mij ons om te gaan, denk ik. Nellie was vrolijk en een mooi meisje, dat speelde vast ook mee.’’

Als kind ontging hem veel van wat er in de oorlog gebeurde. Van de onderduikers en verzetsmensen over de vloer kreeg hij weinig mee. Zijn vader zei daar nooit wat over. ,,Dat was heel verstandig van mijn vader. Bij het minste of geringste was ik doorgeslagen. Ik heb nooit geweten dat er onderduikers waren op onze hooizolder, onder een laag stro van drie meter.’’ Over de dood van Nellie werd na de oorlog niet meer gesproken. Het verdriet was te groot, het was ook een andere tijd.

De oorlog en wat zijn zusje is overkomen, zit nog altijd in Hartings hoofd. ,,Die was heel traumatisch en komt soms nog fotografisch op mij af. Elke avond die raketten, die ene nachtjager die laag overvloog. Ik was zo bang. Steeds de blinden voor de ramen, omdat dat moest van de Duitsers om Engelse bommenwerpers geen lichtbakens te geven.’’ Met zo’n luik ging het mis. ,,We hadden niet gezien dat die was weggewaaid.’’

Nellie en Joop waren als een broer en zus voor mij

Afgelopen zomer besloot Harting dat het verhaal van Nellie verteld moest worden. Hij heeft niet het eeuwige leven met zijn 89 jaar, zijn vriendje van toen bleef er ook maar naar vragen. Henk Huisman is opgelucht dat nu voor iedereen duidelijk is wat er met Nellie is gebeurd. Geen noodlottig ongeval, maar doodgeschoten door de Duitsers.

Dat dit nu algemeen bekend wordt, is belangrijk voor hem. Hij speelde als kind veel bij Nellie en Joop, die ook veel bij hem thuis kwamen. Kinderen van een echtpaar dat in de jaren '20 van Alphen aan de Rijn naar Lemelerveld verhuisde, waar het ‘Hollands’ dat ze spraken zo anders klonk dan het dialect van het Sallandse platteland. ,,Nellie en Joop waren als een broer en zusje voor mij. Voor mijn ouders waren het aangenomen kinderen. Wat de familie Harting is overkomen, moet verteld worden, als monument voor Nellie.’’

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Sekswerkers willen niet weg van de Wallen: ‘Ik voel me hier juist my-badass-self’**

De Volkskrant.nl

3 december 2023 zondag 11:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 3348 words

**Byline:** Elsbeth Stoker

**Body**

Sekswerkers zien verhuizen naar een nieuw erotisch centrum in Amsterdam, zoals de burgemeester wil, niet zitten. ‘Van seks word je niet dronken. Van seks word je niet stoned. Van seks ga je niet poepen in een steeg. En toch zijn het alleen de sekswerkers die moeten verplaatsen.’

‘NO children allowed.’ Met een ferme hand trekt Valentina de deur van haar peeskamer open. Even daarvoor passeerde een jongetje van een jaar of vijf haar raam. Samen met zijn ouders. Met grote ogen en een wollen muts met een pompon op zijn hoofd, bekeek de kleuter de Roemeense sekswerker in het rode licht.

Het is niet te geloven, zegt deze hoofdschuddend. ‘Je neemt je kinderen toch niet mee naar de Amsterdamse Wallen’, roept ze de ouders, die zich uit de voeten maken, nog achterna. Maar daarna sluit Valentina snel weer de deur, om te voorkomen dat koude lucht haar warme peeskamer instroomt. Het geroezemoes van straat is meteen verdwenen, en de stilte in haar werkruimte keert terug.

Over de auteur

Elsbeth Stoker is regioverslaggever van de Volkskrant in Amsterdam en omstreken.

Het is donderdagavond, half 8. Her en der lopen plukjes toeristen over de Oudezijds Achterburgwal. Een half uur geleden is Valentina – lange donkere haren, een bodystocking en jarretelkousen – begonnen met werken, en de eerste klant heeft haar kamer al verlaten. Het was een toerist, zoals zoveel van haar klanten.

Nu is het wachten op de volgende, zegt ze, terwijl ze vanuit haar kamertje op de hoek van de Boomsteeg oogcontact probeert te maken met de slenterende voorbijgangers. Samen met haar zus vertrok ze vijf jaar geleden vanuit Roemenië naar Amsterdam. Van vriendinnen had ze over het sekswerk in Nederland gehoord. ‘In Roemenië verdiende ik in de horeca 200 euro per maand, hier verdien ik een veelvoud daarvan en ik vind dit werk leuk.’

Toeristische attractie

Dat bijna elke voorbijganger ongegeneerd naar haar lichaam staart, vindt ze niet erg. Net als het feit dat sommigen haar en haar collega’s lijken te beschouwen als een toeristische attractie. ‘Alles in dit deel van Amsterdam ís een toeristische attractie.’ Het enige dat haar soms irriteert zijn de openlijke commentaren. ‘Dan zeggen voorbijgangers: die is lelijk, en die is dik en die is oud. Ze hebben niet door dat wij alles horen’, zegt Valentina, die het maar niet persoonlijk opvat. ‘Ik ben tevreden met mijn uiterlijk.’

De toeristen op de Wallen: volgens menig Amsterdammer loopt het de spuigaten uit. En ook alle politieke partijen, van links tot rechts, zijn het erover eens: het fenomeen ‘prostitutie als toeristische magneet’ moet stoppen.

Maar hoe? Dit jaar overnachten er naar schatting zo’n 20- tot 23 miljoen bezoekers in Amsterdam, vergelijkbaar met het recordjaar 2019. Omdat verreweg de meeste bezoekers ervoor kiezen naar het oude stadscentrum te gaan, leidt het overtoerisme daar onder meer tot verschraling van het winkel- en horeca-aanbod, vervuiling en het verdwijnen van de sociale cohesie. Bovendien kampt Amsterdam met nog een probleem: er kleeft een hardnekkig imago aan de stad, een waardoor een deel van de toeristen denkt dat hier alles kan en mag.

Om de ‘banale feesttoerist’ te ontmoedigen, nam het gemeentebestuur al tal van maatregelen op de Wallen. Zo moeten de cafés en ramen op vrijdag- en zaterdagnacht eerder sluiten, mag er in dit deel van de stad niet meer op straat worden geblowd en zijn rondleidingen verboden. Bovendien startte de gemeente Amsterdam dit voorjaar een ‘stay away’-campagne, in de hoop de Britse zuiptoerist te weren. Deze week bleek dat de campagne nog niet het gewenste effect heeft: de Britse zuiptoerist gaat nog steeds graag los in Amsterdam. Vanaf volgend jaar start daarom een aangescherpte campagne, die zich ook richt op bezoekers uit andere landen.

Ingrijpend plan

Daarnaast wil burgemeester Femke Halsema een ‘wezenlijk’ deel van de ramen op de Wallen sluiten, en deze werkplekken voor sekswerkers verplaatsen naar een nieuw te bouwen Erotisch Centrum. Het is de ingrijpendste maatregel tot nu toe. In dit nieuw te bouwen sekscentrum moeten zo’n honderd werkplekken komen, maar is ook ruimte voor horeca en ‘een culturele programmering’. Wat Halsema betreft moet het een plek worden waar ‘seksualiteit, erotiek, diversiteit en inclusiviteit worden verwelkomd en gevierd’.

Het is een plan dat op veel weerstand stuit. Eerder dit jaar wees Halsema al drie mogelijke locaties aan voor dit nieuw te bouwen sekscentrum: één in Amsterdam-Noord en twee in stadsdeel Zuid. Tot woede en frustratie van de stadsdeelbestuurders, bewoners en ondernemers: velen willen ‘het grootste bordeel van Europa’ niet in hun buurt.

Deze maand moet duidelijk worden welke locatie Halsema’s voorkeur geniet, en of er exploitanten zijn die het nieuwe centrum willen uitbaten. Daarna zal de gemeenteraad er, naar verwachting begin volgend jaar, een definitief oordeel over vellen.

Volgens Halsema is het Erotisch Centrum een middel, in de hoop ‘een oplossing te vinden voor een buitengewoon ingewikkeld probleem’. Niet alleen wil ze in het sekscentrum veilige werkplekken voor de sekswerkers creëren, ze hoopt er ook criminaliteit op de Wallen en de overlast door toeristen mee te beperken. Want, stelde de burgemeester eerder dit jaar, de sekswerkers zijn het probleem niet. Evenmin zijn het hun klanten. ‘Het zijn met name de kijkers, die doen de waardigheid van het sekswerk teniet.’

Badass

En die houding zit sekswerker Carmen dwars. ‘De burgemeester doet alsof wij om hulp hebben gevraagd, maar we hebben niemand ooit wat gevraagd.’ Want, vindt de 36-jarige Roemeense die in 2007 met sekswerk begon en op verschillende plekken in Europa heeft gewerkt, ‘hier op de Wallen hebben we iets moois opgebouwd.’

Zo denkt ook haar collega Jamie erover. Ze is sinds 2017 sekswerker. Eerst werkte ze als escort, inmiddels staat ze achter het raam. ‘Politici kijken naar de ramen en denken: het moet vernederend zijn om daarachter te staan. Maar ik kies er bewust voor.’ Simpelweg omdat het veel verdient. Jamie vraagt 100 euro voor een pijpbeurt of seks. Ze heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Als het langer dan een kwartier duurt vraagt ze extra. En ook zoenen of het aanraken van billen of borsten kost meer. ‘Als ik niet op de Wallen had willen staan, was ik wel op een andere plek, of als escort, gaan werken.’ En natuurlijk, zegt ze, ‘zijn er mensen die ons uitlachen omdat we achter het raam staan. Dat is hun probleem, zij zijn degenen die zich belachelijk gedragen. Ik voel me hier juist my-badass-self.’

‘Stupida’, klinkt het hard over de Oudezijds Achterburgwal. ‘No pictures, bitch.’ Het is Chanel. Gekleed in een balconette-bh en een schortje met poesjes erop, roept ze vanuit de deuropening boos naar een groepje toeristen aan de andere kant van het water. Twee van hen doen net alsof ze poseren. Maar Chanel, die hier al acht jaar werkt, weet beter. Op deze manier proberen toeristen toch stiekem foto’s van haar te maken.

Ongevraagd en herkenbaar, zo wil ze niet door jan en alleman in beeld gebracht worden. Niet dat ze iets tegen poseren heeft, voor de Volkskrant-fotograaf doet ze het met plezier. Mits haar gezicht niet afgebeeld wordt.

Terwijl de sekswerker danst voor de Volkskrant-fotograaf, komt er een Duitser aangelopen. ‘Hoelang zijn jullie nog bezig?’, wil hij weten terwijl hij zijn ogen niet van de Ecuadoriaanse af kan houden. ‘Hopelijk niet te lang.’

De man – zwart mutsje, zwarte broek en dito jas – vertelt dat hij voor het eerst op de Wallen is. En hij vindt het ‘bám’. ‘Ik wist wel ongeveer wat ik moest verwachten, maar toch: ik ben verbaasd. Geweldig, open en bloot. Niet smoezelig zoals in Duitsland’, zegt hij nog snel als hij in Chanels kamer verdwijnt.

Overlast

Natuurlijk, erkent raamexploitant Pim van Burk, ‘hebben de ramen aantrekkingskracht op de toeristen. Maar stel nou dat je hier 100 van de 230 ramen sluit. Denk je dan echt dat je het probleem oplost? Dat een toerist dan voortaan zegt: oh, er zijn nog maar 130 ramen, dan ga ik niet meer naar de Wallen?’

De 38-jarige raamexploitant staat op de hoek van de Boomsteeg en de Oudezijds Achterburgwal. Hier exploiteert de voormalige headhunter sinds anderhalf jaar 24 ramen. ‘Een sekswerker veroorzaakt geen muziekoverlast. Van seks ga je niet schreeuwen op straat. Van seks word je niet dronken. Van seks word je niet stoned. Van seks ga je niet poepen in een steeg. Al die dingen waardoor er overlast is, doe je niet doordat je seks hebt gehad’, zegt Van Burk. ‘En toch zijn het alleen de sekswerkers die moeten verplaatsen.’

Want de Wallen, wil hij maar zeggen, zijn meer dan de ramen alleen. Zo staat bijvoorbeeld het Red Light Museum op de negende plaats van populairste musea van de stad, en ook coffeeshops zijn voor veel toeristen een onmisbare stop.

‘En kijk daar’, zegt Van Burk terwijl hij wijst naar een groepje jonge mannen dat wat rondhangt nabij een tattooshop. ‘Dat zijn vijf dealers. Op een rijtje, allemaal op zoek naar een toerist die wat wil kopen. Op een drukke avond zijn er nog meer dealers. Meestal verkopen ze een platgestampt paracetamolletje.’

Halsema’s plan om een deel van de ramen te verplaatsen, is niet de eerste poging om de Wallen schoon te vegen. In 2009 stelde toenmalig PvdA-wethouder Lodewijk Asscher dat het romantische beeld van de Wallen achterhaald was. Wat hem betreft was sekswerk geen normaal beroep. Aanleiding voor zijn uitspraken was het in 2008 verschenen politierapport De schone schijn, waaruit bleek dat een groot deel van de sekswerkers gedwongen achter het raam zat.

Om onder meer mensenhandel en ondermijning tegen te gaan werd vervolgens het zogenoemde 1012-project opgetuigd: tussen 2009 en 2018 werden ongeveer 150 ramen, en bijna 50 coffeeshops, gesloten. Het resultaat, oordeelde de Amsterdamse Rekenkamer in 2018, was geen onverdeeld succes. De positie van de sekswerker was verslechterd door de afname van het aantal goede werkplekken. De grip op de criminaliteit was onvoldoende versterkt, en de buurt was er niet beter op geworden.

Massatoerisme

Uit een recente factsheet van de gemeente blijkt dat de leefbaarheid in het Wallengebied door het massatoerisme nog altijd onder druk staat. Maar als het om mensenhandel gaat, zeggen betrokkenen dat het beeld is veranderd. Hoewel niet uit te sluiten is dat het ook op de Wallen voorkomt, acht de gemeente die kans relatief klein. Zo denkt ook Heleen Driessen erover. ‘Er wordt intensief gecontroleerd, bij het minste of geringste signaal komt het prostitutieteam van de politie langs, of komen wij een praatje maken.’

Driessen is coördinator van het vertrouwensteam van het Amsterdam Center for Sex Workers (ACS), een samenwerking tussen HVO Querido en de GGD. ‘We vertellen sekswerkers alles: alle do’s en don’ts. Van vragen over gezondheid en soa’s tot informatie over het betalen van belasting.’

Afgelopen jaren was Driessen daarnaast een spin in het web in het contact tussen de gemeente en de verschillende groepen sekswerkers. ‘Degenen die op de Wallen werken maken zich veel zorgen over het Erotisch Centrum, omdat ze niet weten wat de uitkomst zal zijn.’ Naar schatting gaat dat om enkele honderden mensen.

Kwetsbaar

Maar de totale groep die in Amsterdam sekswerk verricht is veel groter. Al weet niemand precies hoe groot. Dat is de groep die in het illegale circuit actief is en klanten thuis, in een hotel of in een auto ontvangt. ‘Niet iedereen, maar een deel van deze groep is kwetsbaar’, zegt Driessen. ‘Voor geweld, verkrachting of uitbuiting. Vorig jaar werd in IJmuiden een sekswerker thuis door een klant vermoord.’

Volgens haar zouden sommige thuiswerkers best de overstap willen maken naar de vergunde sector, en een ruimte willen huren in het Erotisch Centrum. ‘Niet alleen omdat ze een veiliger werkplek willen, overigens. Het kan ook zijn dat iemand vanuit huis aan webcamseks doet, en werk en privé beter wil scheiden.’

Zo zou de 37-jarige Bobby graag een sm- en bondageruimte willen huren. ‘Gewoon een paar keer per week, voor een paar uur. Er zijn nu bijna geen werkplekken voor mannelijke sekswerkers’, vertelt de Brit – een lange verschijning met grote oorbellen, een kaalgeschoren hoofd en lange bakkebaarden. Bobby heeft zich gespecialiseerd in ‘hardcore fistfucking’. Voor 160 euro per uur kunnen klanten hem inhuren voor een sessie op een hotelkamer. ‘Ik werk nooit vanuit huis. Want als er iets misgaat: ik kan niet naar mijn buren lopen. Als men ontdekt dat ik illegaal sekswerk verricht, kan ik mijn huis kwijtraken. En ook in een hotel kun je niemand om hulp vragen, dan word je eruit gezet.’

Niet dat hij zich tijdens zijn werk ooit onveilig heeft gevoeld. ‘Ik ben binnen de fistfuck-community een bekende verschijning, omdat ik op sociale media ook video’s deel met tips. En: ik ben bijna twee meter lang, dat helpt ook.’ Maar hij hoort wel verhalen van anderen, en ook hij neemt voorzorgsmaatregelen. ‘Een vriend weet altijd waar ik ben.’

Paniekknop

Meer veilige werkplekken zijn dus welkom, zegt ook raamexploitant Pim van Burk. ‘Ik ben, net als veel sekswerkers, dus niet tegen de komst van een Erotisch Centrum. Maar wél als dat ten koste gaat van de werkplekken op de Wallen.’ Wat hem betreft wordt in de huidige plannen ‘gegokt met het inkomen van een kwetsbare groep’. ‘Stel je verplaatst honderd ramen van de Wallen naar het Erotisch Centrum, dat is 43 procent van het totaal. En stel het Erotisch Centrum loopt niet en sluit zijn deuren, dan zijn er 100 veilige werkplekken verdampt. Daar is niet over nagedacht.’

Zo ziet de Roemeense Carmen het ook. Hoewel de gemeente hoopt dat de sekswerkers vrijwillig zullen kiezen voor het Erotisch Centrum – door ‘kwalitatief’ hoogwaardige werkplekken te bieden in combinatie met altijd aanwezige hulpverleners – piekert Carmen er niet over. ‘Wij vormen op de Wallen, met alle vrouwen, een kleine gemeenschap. Een soort dorp. Bovendien: zoals ik me hier voel, als ik in het raam sta, voel ik me nergens. Dit is al de veiligste werkplek.’

In elke peeskamer zijn twee paniekknoppen. Druk je erop, dan is de raamexploitant er binnen enkele minuten. En ook sekswerkers uit nabijgelegen peeskamers komen vaak kijken, de politie is bovendien altijd dichtbij.

‘Mensen denken dat de klanten ons uitzoeken, maar wij zoeken hen uit’, voegt Carmen toe. In de spiegels naast de ramen kan ze precies zien wie eraan komt. De klant stapt meestal niet meteen naar binnen, hij treuzelt eerst. Soms loopt hij zelfs tien keer langs. En al die tijd observeert Carmen hem. Is hij dronken? Heeft hij drugs gebruikt? Een rare blik in zijn ogen? ‘Als ik er geen goed gevoel bij heb, zeg ik nee.’

In een Erotisch Centrum kan ze die selectie niet maken, verwacht ze. ‘Dat lijkt op een Duits Laufhaus, waar ik ook heb gewerkt. Dat is een soort hotel, in elke kamer staat een vrouw. Mensen komen er heel doelgericht op af, je hebt bijna geen tijd om zelf goed te kijken of jij die klant wel wil.’

Het frustreert Carmen dat sekswerkers – ‘We doen alles volgens de regels en betalen zelfs belasting’ – het probleem van overtoerisme moeten oplossen. ‘Dat heb ik ook tegen de burgemeester gezegd.’

Peeskamers

Het is inmiddels iets na achten en raamexploitant Pim van Burk zit in zijn kantoor. In het smalle pand van Red Light Office Boomsteeg, dat gebouwd werd in 1745, arriveert de ene na de andere raamwerker voor de nachtdienst. Het zijn veelal vrouwen, en een enkele man. De gemiddelde leeftijd is 33 jaar.

Zijn bedrijf verhuurt de peeskamers overdag voor 110 euro, en ’s avonds en ’s nachts voor 220 euro. Iedereen moet bij binnenkomst betalen. ‘Het zijn allemaal zzp’ers, dus de btw kunnen ze terugkrijgen en de rest is aftrekbaar. Ze zijn netto ongeveer 90 euro kwijt voor een nacht’, zegt Van Burk, die al zijn huurders door en door kent. ‘Voordat ze hier mogen huren, houden we een soort IND-achtig gesprek. We moeten voorkomen dat slachtoffers van mensenhandel een raam huren. Dus ik wil alles weten, ook hoe de situatie thuis is.’

En ook Van Burk zelf is doorgelicht voordat hij aan de slag kon als raamexploitant. ‘Ik heb net als de andere exploitanten op de Wallen de Bibob-procedure gehad.’ Hij vraagt zich dan ook af hoe de gemeente straks ‘dat wezenlijke aantal ramen’ wil sluiten. ‘Alle raamexploitanten hebben een vergunning. Die kan je niet zomaar afpakken.’

Tijdens het 1012-project werden eigenaren en exploitanten uitgekocht. ‘Dit pand en de panden hiernaast waren bijvoorbeeld vroeger van seksbaas Charles Geerts, die er 25 miljoen euro voor kreeg. Ik kan me niet voorstellen dat de gemeente er weer tientallen miljoenen tegenaan wil gooien.’

Buiten begint het langzaam drukker te worden op straat. Maar zwart van de mensen ziet het nog lang niet op deze winteravond. ‘In de zomer op vrijdag- en zaterdagavond is dat wel anders’, zegt Van Burk, die het overigens prima zou vinden als er minder toeristen zouden komen.

Op zijn computer zoekt de raamexploitant naar camerabeelden. ‘Kijk hier, dit was op een mooie zaterdagavond in oktober. Dan is er crowd control op de Oudezijds Achterburgwal en is het eenrichtingsverkeer. Zie je hoe deze mensenmassa zich beweegt, alsof het een processie is. Dat is voor de sekswerkers niet goed. Zij hebben er baat bij als mensen even kunnen kijken, door kunnen lopen, en weer terug kunnen. Maar als je in deze drukte een raam bent gepasseerd, kun je niet tegen de stroom in teruglopen. Je moet dat hele rondje over de gracht nog een keer maken.’

Gouden uren

Minder toeristen? Daar wil de Roemeense Valentina liever niet aan denken. Ze is bang minder geld te verdienen, vertelt ze in haar peeskamer in de Boomsteeg. En sinds dit voorjaar verdient ze al minder. Mochten de sekswerkers voorheen in het weekend doorwerken tot 6 uur ’s ochtends, sinds april moeten de ramen om 3 uur ’s nachts sluiten. Het is een van de maatregelen die de gemeente alvast nam om nachtelijk overlast op straat te beperken, en het imago van bandeloosheid tegen te gaan.

‘Hierdoor zijn wij onze gouden uren kwijt’, zegt Valentina. ‘Want het begint voor ons eigenlijk pas echt te lopen vanaf 12 uur, half 1 ’s nachts.’ Soms, vertelt ze, ‘verdien ik te weinig om de kamerhuur te betalen’. En dus gaan er verhalen rond dat sekswerkers meer risico’s nemen, bijvoorbeeld door na 3 uur ’s nachts met een klant naar huis of een hotel te gaan. En een tijdje geleden liet Valentina een klant toe tot haar peeskamer die ze normaal gesproken zou hebben afgewezen. ‘Hij had een blik in zijn ogen die ik niet vertrouwde. Maar het was bijna sluitingstijd en ik moest mijn geld nog verdienen. Tijdens de seks werd hij agressief, hij ging met zijn borst op mijn gezicht liggen. Ik kreeg bijna geen adem.’ Haar paniekknop indrukken, lukte niet. ‘Maar ik kon wel de gordijnen open trekken. De klant lag toen in zijn nakie voor het raam. Daarna was hij snel weg.’

Ze is niet de enige met zulke verhalen, zegt Van Burk. Hij houdt sinds begin 2022 het aantal geweldsincidenten bij. ‘Sinds april is het aantal ernstige gevallen met 40 procent gestegen.’

Langs Valentina’s kamer lopen vier jonge mannen. Giechelend stoten ze elkaar aan. Eerder op de avond hingen ze al rond bij de Boomsteeg. Ze zijn geïnteresseerd in Valentina’s buurvrouw: Vanessa. Door een kier van de deur vragen ze haar naar de prijs van een blowjob.

Maar de Nederlandse, die een jointje heeft aangestoken, wuift ze weg. De dertiger is niet geïnteresseerd in deze jongens. Al meer dan tien jaar staat ze achter het raam. ‘Hier maak je tenminste nog wat mee.’ Zo had ze een tijdje terug iemand die voor 50 euro naar haar gezicht wilde staren. ‘En er kwam een Indiaas stel. Ik moest voor hem dansen, zij zat erbij. Totaal ongemakkelijk. Maar ach: ze betaalden.’

Bij vragen over het Erotisch Centrum, schudt ze haar hoofd. ‘Sommige mannen zijn bang dat ze gevolgd worden door hun vrouw. Als je over de Wallen loopt, kan je altijd zeggen: ik was gewoon onderweg naar een broodjeszaak. Dat excuus kan je bij het Erotisch Centrum niet gebruiken. Deze mannen maken zich daar nu al zorgen over.’ En zij? Vanessa haalt laconiek haar schouders op. ‘Ik zeg altijd: de eerste steen is nog lang niet gelegd.’

Sekswerkers werken onder een gefingeerde naam. Vanwege hun privacy is alleen hun werknaam gebruikt.

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



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

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 04:18 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 320 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

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

FC Trias VR1 - Witkampers VR2: 5-0

FC Trias VR1 ging zondag stevig tekeer in de thuiswedstrijd in de 3e klasse tegen Witkampers VR2. De uitploeg droop af met een 5-0 nederlaag. In de huidige stand heeft FC Trias 13 punten en staat op de derde plaats, terwijl Witkampers met 0 punten op de zevende positie staat. In de laatste vijf wedstrijden heeft FC Trias twee overwinningen behaald en en drie keer verloren, terwijl Witkampers vijf nederlagen heeft. Op zondag 4 februari om 13.30 uur ontvangt FC Trias TVC '28 op Sportpark 't Huitinkveld.

FC Winterswijk 1 - Grol 1: 4-3

In het duel tussen FC Winterswijk 1 en Grol 1 in de 1e klasse, heeft FC Winterswijk 1 de overwinning behaald. Het team won zondag met 4-3. FC Winterswijk staat na deze wedstrijd op de tweede plaats met 20 punten, terwijl Grol 1 op de achtste plaats staat met 10 punten. Grol heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan FC Winterswijk. In de laatste vijf wedstrijden heeft FC Winterswijk drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl Grol twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Dit was de tweede overwinning met één doelpunt verschil van FC Winterswijk dit seizoen. FC Winterswijk speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 10 december om 14.00 uur op bezoek bij Stevo op Sportpark De Peuverweide.

Verwacht

De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld, de resultaten volgen nog: FC Winterswijk VR2 - ST SP Eefde/Gorssel VR1, Vogido VR1 - FC Winterswijk VR1, Bredevoort 1 - SC Meddo 1, Heeten 1 - FC Trias 1 en MEC 1 - KSV 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:** December 4, 2023

**End of Document**



**Wie kies jij van Feyenoord en PSV in één elftal: Wieffer of Schouten, Giménez of De Jong?**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 06:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1299 words

**Byline:** Sportredactie

**Body**

Vandaag staan de twee beste ploegen van de eredivisie tegenover elkaar. Maar heeft Feyenoord nou de beste spelers of PSV? Wie zou je opstellen in de spits, topscorer Santiago Giménez of kopspecialist en aanspeelpunt Luuk de Jong? En maak maar eens een keuze tussen Guus Til en Calvin Stengs. Onze voetbalspecialisten stelden hun ideale elftal met voetballers van Feyenoord en PSV samen. Wie zou jij kiezen? Laat het het hieronder weten!

De Feyenoord-PSV-elf van Maarten Wijffels

Zo moeilijk was het niet om tot dit combinatie-elftal te komen. Feyenoord en PSV steken er in de eredivisie bovenuit, elk met een aanvallende speelstijl, maar ook met duidelijke verschillen. Achterin kom je uit bij een kern van Feyenoordspelers, met het centrale duo Trauner-Hancko voor zowel defensieve stabiliteit als voor een goede opbouw. Én voor wat trainers graag vatten in één woord: oriëntatievermogen.

Verder naar voren een blok van PSV, dat meer en ook meer uiteenlopende aanvalswapens heeft. Luuk de Jong in de punt is de keuze voor een speler die bij zijn club meer is dan spits alleen.

Hij is ook aanvoerder, aanjager, aanspeelpunt en de man die altijd en overal mee verdedigt voor twee. De veel jongere Santiago Giménez is nog aan het ontdekken wie hij als spits precies is. En dat is logisch. Enige discussiepunt voor mij: Guus Til. Voor de lezer goed om te weten dat we deze teams allemaal al hadden ingeleverd vóór de Champions Leagueduels van deze week.

Zowel op het middenveld in Rotterdam als in Eindhoven lopen nog geen kant-en klare voetballers voor de internationale top rond. Waarom dan Til? Bij PSV is de reservebank al het hele seizoen een factor. Meer dan bij Feyenoord. Met Til krijgt ook dát wapen een gezicht in dit combinatieteam. Denk aan zijn invalbeurt tegen Ajax, toen Til en Ismael Saibari samen de wedstrijd kantelden. Saibari, Ricardo Pepi en Yorbe Vertessen lukte dat deze week in Sevilla. Saibari had daarom ook gekund.

Programma eredivisie seizoen 2023-2024

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

De Feyenoord-PSV-elf van Mikos Gouka

De moeilijkste keuze? Jerdy Schouten of Mats Wieffer op het middenveld. Ze zouden ook samen kunnen spelen, want Arne Slot probeerde Schouten nog naar Feyenoord te halen in januari, toen Wieffer er al was. Maar op basis van dit seizoen is het qua positie of Schouten of Wieffer. En in mijn elftal is het dus Schouten geworden, maar de verschillen zijn minimaal.

Grappig is dat Feyenoord naast Schouten ook heel graag Joey Veerman en Noa Lang had willen hebben. Ze spraken zelfs met alledrie die spelers, maar het trio ging uiteindelijk naar PSV. Ze hadden Feyenoord zeker sterker gemaakt.

De defensie van het team dat nooit in actie zal komen, wordt gevormd door spelers van Feyenoord. Net na de 1-3 tegen Atlético Madrid zou je daar misschien vraagtekens bij kunnen zetten. Aan de andere kant, PSV’ers beoordeel je ook niet alleen op basis van die 25 magische laatste minuten in Sevilla.

Verder is het simpel. Santiago Giménez is de topscorer van Nederland en dus sneuvelt Luuk de Jong. Calvin Stengs is inmiddels international en beter dan Guus Til, en keeper Justin Bijlow is in mijn ogen beter dan Walter Benitez. En Gernot Trauner en David Hancko vormen een sterk en bovenal degelijk centrum.

De naam Quilindschy Hartman in de basiself zal niemand meer gek vinden. Zijn opmars gaat zo gestaag dat de grotere clubs in Europa over elkaar heen buitelen om hem aan het werk te zien. Een grote competitie lijkt voor hem een kwestie van tijd. Weinig tijd zelfs. Dest en Van Aanholt, de linksbacks van de koploper, zijn daar al geweest. Hartman is die PSV’ers inmiddels voorbijgestreefd.

De Feyenoord-PSV-elf van Rik Elfrink

Het verdedigende centrum van PSV is niet het sterkste deel van het elftal en daarom is het logisch dat Feyenoords sterkste defensieve pion Hancko hier samen met Trauner wordt ingeschoven. Opvallend misschien, maar Jordan Teze wordt dit seizoen ook gezien als centrale verdediger bij PSV. Dest en Hartman op de flanken (rechts en links) zijn de beste opties en Bijlow licht heel licht voor op Benitez.

Op het middenveld is het duo Schouten-Veerman dit seizoen heel complementair aan elkaar en hen uit elkaar halen is vragen om problemen. Voor hen is Calvin Stengs met zijn dynamiek en creativiteit de beste optie op tien.

De Jong of Giménez? Ondanks al zijn goals toch Luuk de Jong als kapstok in dit combinatie-elftal, waar bijvoorbeeld Stengs dan onder kan komen. Een fitte Lozano (of Lang) en Bakayoko horen op basis van hun daverende seizoen in de basis.

De Feyenoord-PSV-elf van Johan Inan

Dat ik Justin Bijlow passeer onder de lat, komt niet doordat ik twijfel aan zijn kwaliteiten. Integendeel. Maar het is inmiddels wel de vraag hoe lang hij gevrijwaard blijft van blessures en onder de lat zal blijven staan. Daar komt bij dat Benitez het hoogste reddingspercentage noteert en mede daardoor dit seizoen al negen keer de nul hield in de eredivisie.

Mijn complete verdediging komt uit de Kuip. De reden: ontwikkeling. Lutsharel Geertruida, David Hancko en Quilindschy Hartman hebben onder Arne Slot gigantische stappen gemaakt en ogen zeer stabiel. Hetzelfde geldt voor de betrouwbare Gernot Trauner, in wie ik een beetje de Danny Blind van het Ajax van 1995 zie.

Op het middenveld kies ik voor Mats Wieffer omdat ik in hem een uitstekende balansbewaker zie. Dat geeft Joey Veerman de gelegenheid om zich uit te leven met zijn fijne passing en Calvin Stengs om wat meer te zwerven. De keuze op hem komt ook doordat de verfijnde Ismaël Saibari in mijn ogen iets te weinig speelt bij PSV.

Daar staat tegenover dat bij PSV veel meer dreiging van de vleugelspitsen uitgaat dan bij Feyenoord. Noa Lang is voor mij de Nederlandse Neymar, terwijl de rappe Bakayoko ook uit het niets een wedstrijd kan beslissen. Elk team moet volgens mij ook een ratje hebben die voor reuring zorgt.

Zoals op zoveel plekken is het ook in de punt van de aanval heel lastig kiezen. De ervaren kopper en aanspeelpunt Luuk de Jong of de dynamische goaltjesdief Santiago Giménez? Dan ga ik voor de minder voorspelbare Mexicaan.

De Feyenoord-PSV-elf van Sjoerd Mossou

Eigenlijk zou je ook nog een reservebank moeten kunnen samenstellen. Daar zit namelijk het wezenlijke verschil tussen deze twee clubs op dit moment, zeker wanneer iedereen fit is: Vertessen, Tillman, Saibari, Lozano, Pepi, Van Aanholt. Vrijwel mijn hele dug-out zou vol zitten met PSV’ers, en na woensdagavond in Sevilla al helemaal.

Bij de basisteams zijn de verschillen duidelijk kleiner. Kiezen tussen Luuk de Jong en Santiago Giménez is al een duivels dilemma, maar ik kies hier voor stabiliteit en routine, in combinatie met Luuks specifieke kwaliteiten als beste kopper van Europa. Wieffer is andersom weer nét iets verder dan Schouten, zo lieten de laatste paar interlands zien.

De keuze voor de buitenspelers van PSV was eenvoudig: daar heeft Feyenoord aantoonbaar minder kwaliteit. Centraal achterin is dat weer precies andersom, want ook Gernot Trauner zou ik in dit fictieve team moeiteloos durven opstellen.

De keuze om per linie grotendeels te kiezen voor de ene club ofwel de andere, is ook pragmatisch: voetbal blijft een teamsport. Hoe meer met elkaar vertrouwde koppeltjes, des te beter. Van de andere kant: ik zou Hartman weleens willen zien als ‘snelle’ aangever van De Jong, een beetje zoals Jetro Willems dat vroeger was. Til of Stengs ‘op tien’? Hier kiest vooral de romanticus. Stengs dus. Fijner om naar te kijken.

In het doel was de keuze voor Bijlow niet zo moeilijk, beter voor de communicatie met de achterhoede ook, al is Walter Benitez wel een tikje onderschat.

Programma eredivisie

Stand eredivisie

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



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

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 04:17 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 388 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

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

DVOL 1 - VIOD 1: 0-1

De winst in de uitwedstrijd tegen DVOL 1 heeft VIOD 1 naar de top van de ranglijst in de 3e klasse gebracht, twee punt voor SDOUC 1. VIOD won de wedstrijd met 0-1. DVOL staat na de nederlaag zevende in de competitie. In de laatste vijf wedstrijden heeft DVOL twee overwinningen behaald drie keer verloren, terwijl VIOD drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag heeft. Dit was de tweede overwinning van VIOD met één doelpunt verschil. RKSV Driel is zondag 10 december om 14.00 uur op Sportpark Dichteren de volgende tegenstander voor VIOD.

VIOD VR1 - AZSV VR4: 7-2

VIOD VR1 heeft AZSV VR4 gemakkelijk uit het veld geslagen tijdens de thuiswedstrijd in de 5e klasse en won met 7-2. VIOD staat nu op de tweede plaats met 16 punten, terwijl AZSV de nummer 9 is met 5 punten. AZSV heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan VIOD. VIOD heeft in de laatste vijf wedstrijden drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl AZSV twee keer gelijkgespeeld en drie nederlagen heeft. Op zaterdag 9 december om 13.00 uur speelt VIOD bij SP Eefde op Sportpark Wunderinkpark.

Concordia-W 1 - DDV '23 1: 3-1

Zondag won Concordia-W 1 haar thuiswedstrijd tegen DDV '23 1 in de 3e klasse. De wedstrijd eindigde in 3-1. Concordia-W staat op de elfde plaats met 11 punten. DDV '23 staat op de dertiende plaats met 6 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Concordia-W twee overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl DDV '23 twee overwinningen en drie nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor Concordia-W is DVV. De teams spelen tegen elkaar op zondag 10 december om 14.00 uur op Sportpark Horsterpark.

Uitgesteld

Voor de volgende wedstrijden zijn nog geen resultaten bekend omdat deze zijn uitgesteld: Doetinchem 1 - Gendringen 1

Verwacht

De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld, de resultaten volgen nog: DCS 1 - VVG '25 1, FC RDC VR1 - DZC '68 VR2 en Dalfsen 1 - DZC '68 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:** December 4, 2023

**End of Document**



**Almelo schrikt van verborgen dodenakker bij Huize Alexandra: waarom was dit niet bekend?**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 05:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 2043 words

**Byline:** Henk van Schuppen

**Body**

Almelo zit in de maag met een onverwachte erfenis. Bij Huize Alexandra zijn ruim tweehonderd ongeruimde graven aangetroffen. De dodenakker behoorde in de vorige eeuw tot klooster De Goede Herder. De gemeente en het bestuur van de kloosterorde zijn compleet verrast. Ze dachten dat het kerkhof al was geruimd: „Als er geen melding is gedaan, is de Kloosterorde strafbaar.”

Het is een verwilderde tuin achter het voormalige meisjesinternaat, dat nu onderdak biedt aan driehonderd Oekraïense vluchtelingen. Hekwerken met zwarte doeken markeren het terrein waar in oktober graven met menselijke resten zijn ontdekt. Hier ligt een macaber hoofdstuk uit de Almelose historie begraven.

De verborgen begraafplaats is onderdeel van een gebied van 2 hectare dat sinds 2014 eigendom is van de gemeente. Vroeger was dit het domein van Klooster De Goede Herder. Nu huist op de noordflank al 35 jaar het asielzoekerscentrum. Er wordt hard gewerkt aan complete nieuwbouw van dit vluchtelingenoord.

Dodenakker naast school

Aan de zuidkant van deze enorme oppervlakte aan de Vriezenveenseweg bevinden zich de gebouwen van het voormalige meisjesinternaat Huize Alexandra, al anderhalf jaar het toevluchtsoord van Oekraïners. Ze maken geen gebruik van het voormalige schoolgebouw, waar tot de zomer basisschool De Zegge was gevestigd. De lege schoollokalen grenzen aan de verborgen dodenakker.

De gemeente wil deze kant van het gebied verkopen aan een projectontwikkelaar, die er na sloop woningen wil bouwen. Door de komst van de Oekraïners is die transactie uitgesteld. En nu ligt er opeens nog een complicatie die herontwikkeling blokkeert. De verborgen begraafplaats werd medio oktober ontdekt na een verzoek van omroep VPRO, die een documentaire maakt over misstanden in de vijf kloosters van De Goede Herder. Ook in de Almelose vestiging zijn tussen 1876 en 1979 meisjes uitgebuit en seksueel mishandeld.

Speculaties over Hel van Almelo

Na aanwijzingen over het kerkhof van weleer vroeg de omroep de gemeente Almelo te gaan graven achter Huize Alexandra. Het resultaat voedt allerlei speculaties. Liggen hier behalve priesters en nonnen ook resten van kinderen en meisjes die van ellende een einde aan hun leven maakten? Oud-bewoners hebben al verklaard dat de Hel van Almelo is blootgelegd.

De opgravingen zijn verricht door Laagland Archeologie. Het onderzoeksbureau uit Almelo heeft het eindrapport klaar. De conclusies liegen er niet om. „Op basis van onze waarnemingen liggen er restanten van zo’n tweehonderd ongeruimde graven”, aldus archeoloog Hans Oude Rengerink, die het verslag aan de gemeente heeft verstrekt.

Advies: alle graven ruimen

„We hebben sleuven gegraven. Daarbij zijn diverse graven aangetroffen”, aldus de archeoloog. „Met stoffelijke resten, botten, kruisjes en overblijfselen van kisten. Op basis van luchtfoto’s kunnen we concluderen dat er nog zeker tweehonderd onvolledig geruimde graven liggen. Mogelijk zijn er na 1980 gedeeltelijke ruimingen gedaan.”

Dit kun je niet laten liggen, alle 200 graven zullen moeten worden geruimd

De onderzoeker verbaast zich over de ‘leeftijd’ van de rustplaatsen: „Er liggen ook stoffelijke resten van slechts tientallen jaren. We doen wel vaker dit soort opgravingen, maar dan gaat het meestal om graven van honderden jaren oud. Deze graven zijn wel erg jong.” Zijn onverhulde advies aan de gemeente: „Deze restanten kun je hier niet laten liggen. Alle graven moeten alsnog geruimd worden.”

De vondst heeft de gemeente Almelo in grote verlegenheid gebracht. Het college van B en W houdt tot op de dag vandaag vol dat het ten stadhuize niet bekend was dat hier ooit een begraafplaats was. Uit notariële eigendomsaktes, correspondentie en getuigenverklaringen van oud-kloosterbewoners blijkt dat het kerkhof een historisch feit is. De gemeente had het in elk geval kunnen, en waarschijnlijk ook moeten weten.

Veld met witte kruizen

„Ze maken mij niet wijs dat het niet bekend was”, stelt de Almelose natuurhistoricus Albert Eshuis resoluut. Hij groeide op aan de Johanna van Burenlaan en keek als kind vanuit zijn slaapkamer op de begraafplaats achter klooster De Goede Herder. „Ik heb meerdere optochten en begrafenissen gezien. Ik herinner me nog een veld met witte kruisen. De begraafplaats lag tegen een boomgaard. Het verbaast mij dat niemand dit weet.”

Zo is de bizarre ontdekking aan de Vriezenveenseweg omgeven door veel geheimzinnigheid. Maar waarom wist de gemeente van niks? Waarom is dit kerkhof nooit geruimd? Zijn er lijsten van overledenen die daar zijn begraven? Zijn hier strafrechtelijk zaken misgegaan? Is de Wet op de Lijkbezorging, die onder meer voorschrijft dat er registers moeten zijn van overledenen, toegepast? Niet voor niets heeft de gemeente het Openbaar Ministerie ingelicht.

Lijsten overledenen naar gemeente

Hubert Janssen, sinds 2010 directeur van Stichting De Goede Herder, zoekt naar antwoorden. Het verbaast hem zeer dat er een compleet kerkhof onder de grond ligt. De directeur stelt dat uit zijn documentatie blijkt dat alle graven in 1997 zouden zijn geruimd: „Volgens mijn gegevens heeft de provinciaal overste van de zusterorde toen aan een Almelose begrafenisondernemer de opdracht gegeven het kerkhof te ruimen.”

Janssen wil de naam van dat bedrijf niet noemen. Hij heeft wel een aanwijzing dat er tenminste één graf is geruimd: „Ik heb nog een dankbetuiging van iemand die content was met de herbegraving van een familielid van Almelo naar Bloemendaal. Nu blijkt dat er nog graven liggen. Die ruiming is kennelijk onvolledig gebeurd. Het is voor mij een groot raadsel.”

Janssen heeft lijsten van mensen die op het kloosterkerkhof zijn begraven aan de gemeente Almelo verstrekt. Hij heeft binnenkort een afspraak met de gemeente. En hoopt dan ook duidelijkheid te krijgen hoe het mogelijk is dat niemand in het stadhuis kennelijk wist van de begraafplaats: „Zeer vreemd.” Of er mogelijk ook resten van kinderen worden aangetroffen, is niet bekend.

Geen taak begrafenisondernemer

In de Almelose uitvaartwereld wordt het vrijwel onmogelijk geacht dat een begrafenisondernemer ter stede het kerkhof heeft geruimd: „Zeer onwaarschijnlijk”, zegt Tonny Homan, secretaris van de landelijke organisatie begraafplaatsen (LOB) en beheerder van de algemene begraafplaats ’t Groenedael in Almelo: „Dat was en is niet de taak van een begrafenisondernemer.”

Dat onderschrijft ook voorzitter Henk Huisman van de Algemene Begrafenisvereniging Almelo: „Dat kan niet. Begrafenisondernemers ruimen niet. Dat doet een bedrijf dat grondwerk verricht.”

Stichtingen voor jeugdzorg

Het terrein aan de Vriezenveenseweg heeft na sluiting van het klooster in 1979 meerdere eigenaren gehad. Voornamelijk instellingen voor jeugdzorg, zoals de Stichting Frentrop, Stichting Harreveld en de Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, van wie de gemeente Almelo in 2014 het complex kocht.

Almelo tekende in 2014 voor onderhoud kerkhof

In notariële eigendomsakten komt het kerkhof steeds terug. Ook in een document van een grondruil die de bouw van Huize Alexandra mogelijk maakte. Het kerkhof meet 8 are en 95 centiare (800 vierkante meter). Nieuwe eigenaren werden per kettingbeding (bepaling in een koopakte die aan nieuwe eigenaren wordt doorgegeven) opgedragen om de begraafplaats in overleg met de congregatie te onderhouden. Leden van de zusterorde hielden het recht het kerkhof te bezoeken, maar mochten er niet meer begraven. Ook de gemeente Almelo heeft voor dit kettingbeding in 2014 getekend.

Stichting De Goede Herder heeft sinds 1997 volgens Janssen geen gebruikgemaakt van die mogelijkheden: „Volgens onze gegevens bestond het kerkhof niet meer en dan heeft het kettingbeding geen zin meer. Maar het is een papieren werkelijkheid. Het kerkhof ligt er dus kennelijk nog.”

Eigenaar kan niks vinden

De Stichting Avenier Harreveld, mede-eigenaar van Huize Alexandra in die tijd, moet antwoorden schuldig blijven. „We hebben op verzoek van de gemeente Almelo al gezocht binnen onze organisatie. Er is contact geweest met een oud-bestuurder van de locatie Almelo. We hebben niets kunnen vinden”, aldus woordvoerster Josephine Veldhoen.

In stilte begraven

Volgens Henk Huisman rust er bij de Kloosterorde een grote verantwoordelijkheid: „Elke Nederlander die sterft komt in het overlijdensregister. De houder van de begraafplaats, openbaar of particulier, is verantwoordelijk. De gemeente moet de lijsten beheren. De Kloosterorde heeft daar mensen begraven. Dit heeft zich in stilte afgespeeld. Als geen melding is gedaan is sprake van onrecht en is de Kloosterorde strafbaar.”

Dna-onderzoek

Huisman heeft als D66-raadslid de kwestie aangekaart in de gemeenteraad. Het mysterieuze dossier ligt het stadsbestuur zwaar op de maag. De politiek wil dna-onderzoek van resten die straks worden opgegraven. Andere gestelde vraag: „Kunnen we de zustercongregatie aansprakelijk stellen voor de kosten van ruiming en dna-onderzoek?”

Ingewikkelde zoektocht in archief

Wethouder Eugène van Mierlo hield zich in het politieke beraad op de vlakte. Hij wil eerst het rapport en het advies van Laagland Archeologie bestuderen: „Daarna volgt een plan van aanpak. Feit is dat het geen openbare begraafplaats betreft. Dat maakt de zoektocht in het archief erg ingewikkeld.”

Volgens de wethouder was er in 2014 geen begraafplaats waarneembaar. Hij erkent dat inmiddels is gebleken dat in notariële aktes wel degelijk staat vermeld dat hier een kerkhof heeft gelegen. Huisman: „Als je iets koopt, moet je wel weten wat er in de grond zit.”

Zorgvuldige en volledige afgraving

Van Mierlo realiseert zich dat de gemeente niet ontkomt aan volledige afgraving van het terrein en zorgvuldige ruiming van de graven. Dat wordt een hele klus. Er moeten belanghebbenden (families) worden benaderd en geïnformeerd. Formeel kunnen er ook nog rechthebbenden zijn. Dat zijn nabestaanden die het juridische recht hebben op, en ook betalen voor ‘eeuwige grafrust’. Zij kunnen, in tegenstelling tot belanghebbenden, ontruiming zelfs tegenhouden. Dat lijkt hier onwaarschijnlijk.

Kennis niet juist overdragen

„Archieven moeten altijd in het bezit zijn van grondeigenaar en gemeente”, zegt Homan over De Goede Herder. „Ook met particuliere begraafplaatsen. Maar als de kennis niet op de juiste manier wordt overgedragen, krijg je vragen in de toekomst. Zoals hier”, aldus de Almelose begrafenisdeskundige.

Hij voegt eraan toe dat, als er geen plannen zijn, niemand verplicht is tot ruiming: „Als je schapen laat grazen op een terrein waaronder mensen liggen begraven, dan mag dat. Pas als er wordt gebouwd en een gebied wordt afgegraven moet worden geruimd.”

Niemand verplicht tot ruimen van graven, tenzij er gebouwd gaat worden

Verzamelgraf

Bij grootschalige ruimingen worden de resten meestal in een verzamelgraf gelegd. Dat kan ook op een andere begraafplaats zijn. Soms onzichtbaar maar eventueel met grafmarkering. Een andere manier van ruimen is verdiepen. In dat geval wordt een graf een meter verder uitgegraven en worden resten dieper opgeborgen. Zo ontstaat daarboven weer plaats voor twee kisten.

Dat kan volgens Huisman ook zijn gebeurd bij De Goede Herder: „Dat kan betekenen dat ze drie lagen diep moeten afgraven. Om zeker te weten dat alles wordt weggehaald.”

Stop respectloos grafruimen

Volgens Homan krijgt het ruimen van graven steeds meer aandacht wegens ongenoegens. De nieuwe Stichting Alert en Zorgzaam hanteert het motto ‘stop respectloos grafruimen’ en pleit voor aanpassing van de Wet op de Lijkbezorging. Het ministerie wil meer zorgvuldigheid met een nieuwe meldplicht bij ruimingen en meer mogelijkheden voor bezwaarmaking.

Mooie herinneringen

Een milder geluid komt van Leny Leus uit Rijssen (79), die als kind in de jaren 40 vaak met haar moeder meeging naar De Goede Herder in Almelo. Ze vond het daar leuk. Leny heeft de begraafplaats daar als een soort vanzelfsprekendheid in de entourage van het klooster opgeborgen in haar geheugen.

„Zoals bij alle kloosterorden werden religieuzen op eigen, gewijde grond begraven. Er werden in die tijd ook wel zieke paters verpleegd. En na overlijden daar begraven. We zagen weleens lijkauto’s. De meeste kloosterorders hadden een eigen begraafplaats. De Goede Herder Almelo ook. Dat was heel gewoon in die tijd. Het is toch niet zo gek dat dit kerkhof na tientallen jaren wordt blootgelegd.”

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Oud-jeugdtrainers herkennen zich nauwelijks in kritiek op Brian Brobbey: ‘Hij beheerste alles’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 05:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1513 words

**Byline:** Johan Inan

**Body**

Zijn twee doelpunten in Marseille deden donderdag terugdenken aan de Brian Brobbey zoals ze hem in de Ajax-opleiding kennen. De kritiek van Marco van Basten en Ronald Koeman op zijn aannames en afronding? Daar herkennen ze maar weinig van op De Toekomst, waar de spits in twaalf jaar werd gevormd.

Dennis de Haan, al 25 jaar in dienst als jeugdtrainer van Ajax, had Brian Brobbey al eens zien spelen voor hij dertien jaar geleden met de jonge voetballer ging werken. ,,Ik geloof dat we met de F1 van Ajax met 7-3 wonnen van AFC. Je kunt wel raden wie alle drie de goals voor de tegenstander maakte.”

Brobbey dus. Datzelfde jaar neemt Ajax hem, zonder proeftrainingen, op in de eigen academie. De Haan: ,,We hadden hem al in kaart gebracht, ook omdat hij nog eerstejaars was bij AFC. Brian paste bij ons in de F1 heel mooi in een groepje met Ryan Gravenberch, Ki-Jana Hoever, Donny Warmerdam, Kenneth Taylor en Jayden Braaf.”

Lees ook

• Doorbraak Diant Ramaj (22) gooit keeperspikorde bij Ajax weer helemaal om

• Al het Ajax-nieuws in ons dossier

Moeder Elisa brengt haar jongste voetbaltelg vaak naar sportcomplex de Toekomst, ook omdat vader William met broers Kevin, Derrick en Samuel naar AZ pendelt. Taylor en Braaf blijven weleens logeren in huize Brobbey. Dat verbaast De Haan niet. ,,Het was een heel mooie lichting. Talentvol, maar ook heel hecht. Dat zag ik tijdens toernooien op Texel of in Volendam bijvoorbeeld heel goed.”

Dat laatste toernooi in het stadion van de plaatselijke FC herinnert De Haan zich nog goed, mede door Brobbey. ,,In de finale wonnen we van PSV met 6-1. Brian maakte vier goals: uit de draai, één-tegen-één, combinaties. Juist in zulke wedstrijden was hij extreem goed. Het was toen ook nog niet dat hij fysiek veel verder was dan de rest. Hooguit had hij misschien iets meer body.”

Trainingen waren gericht op de technische handelingen van de talentjes, stelt De Haan. ,,We speelden met de F1 in een competitie met veel tweedejaars E-junioren. Daardoor leerden de jongens snel handelen en keuzes maken. Trainen deden we veel op basisvaardigheden. Eén tegen één, twee tegen twee. Zo kwamen ze veel aan de bal en in het extreme voetenwerk.”

Brobbey ontwikkelde zich goed, meent De Haan. ,,Hij beheerste eigenlijk alles wel een beetje. Om hem te prikkelen en beter te maken, stelde ik Brian ook weleens op de flank of op het middenveld op. Zo leerde hij op een andere manier bewegen, aannemen en passen.”

Als Brobbey 13 jaar is en in de zogeheten middenbouw belandt, neemt Brian Tevreden hem onder handen. Fysiek had hij de spits al zien groeien. ,,Brian had al een keer meegetraind bij mij. Het doorschuiven gebeurde later. En ja, fysiek stak hij er inmiddels al bovenuit. Techniek was wel een punt van aandacht. Daar zijn we ook mee aan de slag gegaan.”

Dat deed de huidige directeur van de Surinaamse voetbalbond niet alleen. Tevreden vertelt over het Plan Cruijff, dat in die jaren werd geïmplementeerd bij Ajax. Behalve het streven naar attractief voetbal en een topsportklimaat behelst dat ook de individuele aanpak van jeugdspelers. Zij krijgen een mentor aangewezen, die zich over de ontwikkeling van zo’n tien jongens ontfermt.

Focus op techniek

Tevreden weet dat Peter van der Veen Brobbey als mentor zodoende ook testte. ,,In de onderbouw ligt de individuele focus puur op techniek. In de middenbouw gaat het om techniek in samenspel. De eerste aanname, de afronding; alles kwam daarbij aan bod. Daar werd wekelijks op getraind, met Peter ook.”

Met enige verbazing nam Tevreden de voorbije maanden kennis van de kritiek op Brobbey, en de daaraan gekoppelde verwijten richting de Ajax-opleiding in het bijzonder. Hij hoorde eerst Marco van Basten (‘hij heeft na twaalf jaar opleiding nog geen flauw idee wat hij moet doen voor de keeper’) en later Ronald Koeman de aanname en de afronding van de kansen missende Brobbey kraken. ‘Dan vraag ik me af: wat doe je bij de clubs waar je hebt gespeeld’, aldus de bondscoach.

Nu valt het even tegen, maar dat betekent niet dat hij er niks meer van kan

,,Ik vond hem in mijn tijd een speler met gigantische potentie’’, zegt Tevreden over Brobbey. ,,Hij was snel en sterk en ja, ook een killer. En hij was echt wel eager. Dat was het mooie aan Brian. Je kunt zijn gezicht niet zo goed lezen. Maar als hij even geen goals maakte, was hij pissed en bleef zijn gezicht strak. Als hij ze wel maakte, kwam de smile tevoorschijn.”

Ook Tevreden zag Brobbey recent enkele grote kansen missen. ,,Het viel even een beetje tegen, ja. Dan gaan mensen twijfelen. Kan-ie het wel? Bij spitsen zijn het vaak ook fases. Nu valt het even tegen, maar dat betekent niet dat hij er niks meer van kan. Straks heeft hij weer wat meer geluk en vliegen ze er een tijdje allemaal in.”

Vergeet ook niet dat hij pas 21 jaar is, zegt Tevreden. ,,Het is ook geen rocket science. Het benutten van de kansen moet ook in je zitten. Of dat bij hem het geval is? Goede vraag, maar het is hoe dan ook een kwestie van schaven en herhalen. En in mijn tijd deed Brian dat echt wel. Het is een geweldige jongen. Ik kan geen slecht woord over hem zeggen. En ook niet over hoe we hem opleidden. Over de periode na mij kan ik niet oordelen. Daar ben ik niet bij geweest.”

Peter van der Veen kan dat wel. Hij kreeg Brobbey als puber onder handen. Als trainer én als mentor. ,,Fysiek stak hij er toen al echt bovenuit. Hij was vrij vroeg rijp en werd inmiddels ook eerder doorgeschoven. Hij is altijd hetzelfde type geweest: als persoon prettig in de omgang, als speler sterk met een man in de rug en hij kwam heel vaak in scoringspositie.”

Lees ook

Ajax moet het zondag in de uitwedstrijd tegen NEC mogelijk opnieuw stellen zonder Josip Sutalo. De Kroatische verdediger ontbrak de afgelopen weken wegens een blessure.

Van een gebrek aan intrinsieke motivatie bij Brobbey wil Van der Veen, die hem later ook in nationale jeugdteams een paar jaar onder zijn hoede had, niets weten. ,,Ik herinner me vooral de vele ochtenden dat we samen het veld op gingen, als ze vrij waren van school. Dan bedacht ik een afwerkvorm en maakte ik er een wedstrijd van tussen Brian, Sontje Hansen en Naci Ünüvar. Dat ging echt op het scherp van de snede, met Sontje het vaakst als winnaar. Brian was fanatiek, hij werkte er echt aan. Dat er nooit individueel met hem gewerkt is, is dus onzin.”

Om uit te leggen of dat ook écht uit Brobbey zelf kwam, verdeelt Van der Veen voetballers in drie groepen. ,,Ik geloof niet dat vroeger alles beter was. Je hebt altijd een groep die dag en nacht wil trainen, één die ervoor openstaat maar iets meer gevoed moet worden en één die het liefst nooit het veld op gaat. Brian behoort tot de tweede groep, met potentie op de eerste. En hoe meer er bij die eerste groep zitten, hoe sterker de kleedkamer.”

Bekijk hier de woorden van Van Basten over Brobbey:

De voorbije maanden zag Van der Veen soms de oude Brobbey terug. ,,Iets te wild afwerken of daarbij omvallen, dat had-ie vroeger ook wel. Maar daar probeerde hij altijd aan te werken. Ik weet niet wat hij in Duitsland heeft gedaan natuurlijk (waar hij een half jaar bij RB Leipzig speelde, red.), maar dat hij of wij de kantjes eraf liepen, klopt niet. Zo heb ik Brian Tevreden en Dave Vos ook met hem aan de slag zien gaan.”

Van der Veen: ,,Het kan natuurlijk dat het je in de jeugd of op trainingen gemakkelijker afgaat, maar dat je nu meer moeite hebt omdat de spanning van eredivisie- of Europese wedstrijden lastiger is na te bootsen. Maar Brian was altijd een winnaar. Heel betrokken ook. Zo herinner ik me dat Ki-Jana Hoever voor een belangrijk kwalificatieduel met Oranje onder 17 grapjes maakte. ‘Hou even je mond nu’, zei Brian dan. Ik kan echt weinig kwaads over hem zeggen.”

Fitheid een thema

Ook de trainers die hem het profvoetbal zien naderen, hebben weinig aan te merken op zijn houding. Zijn fitheid werd wel een thema. Dat was het al toen hij de stap naar de beloften ging maken. Geregeld haalde hij het einde van een wedstrijd niet door kramp, zagen voormalige beloftentrainers Michael Reiziger, Winston Bogarde en Mitchell van der Gaag.

Die laatste ging er gericht mee aan de slag en probeerde extra inhoud te kweken bij Brobbey. De pijntjes hadden echter meer met zijn explosieve bouw dan met zijn werkethos te maken, verzekeren voormalige jeugdtrainers.

En navraag leert dat de individuele begeleiding nooit helemaal stopte voor Brobbey, die recent aangaf zich graag door oud-spits en jeugdtrainer John Bosman te laten bijspijkeren. En toen hij bij Ajax bij het eerste elftal kwam, ging de ervaren Klaas-Jan Huntelaar al met hem aan de slag, schetst een oud-staflid. ,,Eerst op het veld en daarna - toen Klaas-Jan technisch manager werd - ook binnen, door beelden te bekijken.’’

Meerdere trainers benoemen ook Brobbeys enorme sprongkracht, waar desondanks geen kopspecialisme uit is ontstaan. ,,Daar had hij bij mij al moeite mee, maar het verzilveren van kansen is niet altijd een probleem geweest’’, zegt Tevreden. ,,Nadat hij debuteerde vlogen volgens mij alle ballen erin. En ik denk dat dat met een beetje geluk en misschien iets meer techniek absoluut terug kan komen.’’

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Geen beschuit met muisjes voor Volharding, Vianen-coaches juichen in korte broek, DSV’er gunt derde goal aan teamgenoot**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 04:13 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1502 words

**Byline:** Dominique Pichel, Florence van der Molen

**Body**

Er wordt dit weekeinde weer volop gevoetbald op de amateurvelden. Benieuwd naar alle uitslagen, doelpuntenmakers en andere bijzonderheden in Gennep en het Land van Cuijk? Bekijk hieronder het overzicht, dat voortdurend wordt ververst.

EERSTE KLASSE F

Volharding-SHH 3-0

Volharding heeft zich gerevancheerd voor het 3-0 verlies bij Mierlo Hout vorige week. De voetballers uit Vierlingsbeek waren met dezelfde cijfers te sterk voor SHH, de promovendus uit Herten.

,,We waren véél beter dan SHH”, vond doelman Bono Barten, die met Volharding naar de derde plek steeg in de eerste klasse F. ,,Ik denk dat ik in de hele wedstrijd twee goede reddingen heb moeten doen, waaronder één een-op-een. Wij hadden zelf veel meer kunnen scoren, vooral in de tweede helft.”

Sven Jenniskens bezorgde Volharding een droomstart op Soetendaal. De roadrunner, nu geposteerd als schaduwspits, scoorde al in de tweede minuut de openingstreffer. Vlak voor rust verdubbelde vleugelaanvaller Tim Martens de voorsprong. Sharif Tah zorgde in de 82ste minuut voor het slotakkoord.

Barten hield zo voor de tweede keer zijn doel schoon. De andere keer was bij de ouverture tegen Sportclub’25 (2-0) in september. ,,Leuk voor de statistieken”, reageerde de keeper uit Sint Anthonis. ,,Ik heb na meerdere wedstrijden een beter gevoel overgehouden dan vandaag. Ik ben ook al blijer geweest met een 3-2 overwinning. Vanwege het spelbeeld dan, en omdat ik dan belangrijk was met reddingen in de laatste minuten van het duel.”

Middenvelder Marco Daniëls beleefde de wedstrijd juist in een flow. De Limburger werd vrijdag vader. Barten: ,,Ik was blij dat Marco mee kon doen, omdat we met Rens ten Brinke al een middenvelder misten. We hebben overigens geen beschuit met muisjes gehad van Marco. Hij heeft wel 30 euro in de boetepot van het team gedaan, voor een drankje na afloop. Hij was zelf meteen naar huis.”

TWEEDE KLASSE E

SSS’18-Berghem Sport 0-5

SSS’18 blijft troosteloos onderaan staan in de tweede klasse E. Het 5-0 verlies op eigen veld tegen Berghem Sport was alweer de achtste nederlaag in even zo veel duels.

,,Een waardeloze middag”, zei trainer Ron Spruit. ,,Dat we het voetballend lastig hebben in deze competitie, dat kan, dat is ook een gegeven. Maar we kunnen wel beleving tonen. Dat hebben we de laatste weken ook gedaan. Toen stond de organisatie goed. Deze wedstrijd niet. Zo wonnen we weinig duels en deden veel fout in de opbouw. We bleven pielen. Bij rust was het kwaad al geschied.”

SSS stond na de eerste 45 minuten met 3-0 achter. Spruit: ,,Ik heb in de rust nog wel drie wissels doorgevoerd, ook om een signaal af te geven.”

Handel-Olympia’18 2-2

Olympia’18 pakte een punt bij VV Handel. De Boxmerenaren knokten zich tegen de nummer twee van de ranglijst tweemaal terug van een achterstand: spits Mihaljo Radojevic zorgde voor de 1-1, Okki van Dalen bepaalde met een strafschop de eindstand op 2-2.

,,Een puntje, dat is toch wel lekker na drie ruime nederlagen op rij”, zei middenvelder Van Dalen. ,,In al die drie duels zakten we in de tweede helft door het ijs. Daar hebben we het wel over gehad in de spelersgroep. Het is dan ook wel mooi dat we tegen Handel na rust juist het initiatief hadden. We kunnen met deze wedstrijd echt vooruit.”

Van Dalen maakte na vijf weken zijn rentree (liesblessure). Ook Siem Loeffen keerde terug. De Ottersummer is hersteld van een kruisbandkwetsuur. Doelpuntenmaker Van Dalen: ,,Het is fijn dat we meer opties hebben. Zo kunnen we elkaar op scherp zetten.”

DERDE KLASSE C

DSV-FCV Venlo 3-0

DSV dendert door. De succesreeks van de voetbalploeg uit Sint Anthonis kreeg een vervolg tegen FCV-Venlo: 3-0. Pieter Vloet scoorde tweemaal, Thomas Janssen een keer in het duel in de derde klasse C.

Sinds de 6-0 op Melderslo in oktober is DSV ongeslagen, en dat terwijl het elftal van trainer Thijs Goossens de eerste drie duels ooit in de derde klasse nog kansloos verloor.

,,Zeven duels ongeslagen: het gaat best aardig”, zei Vloet. Hij scoorde de 1-0 op aangeven van Lars Veldpaus en de 3-0 na ‘een losse flodder van achteruit’. Lachend: ,,Eigenlijk heb ik er zelfs drie gemaakt. Die voorzet van Thomas schampte ik nog met mijn hoofd. Maar ik gun Thomas de goal.”

Blerick-Excellent 4-1

Excellent leed bij Blerick de derde nederlaag op rij. Na de 3-2 bij HVV Helmond en 1-2 tegen Panningen gingen de Oploonaren er dit keer af met 4-1.

,,Weet je wat het gekke is? Dat we goed startten en kansen creëerden, maar dat het bij rust 3-0 was”, zei doelpuntenmaker Van Gelder. ,,De scheidsrechter vroeg na afloop hoe het kon dat we na de eerste helft geen voorsprong hadden. Het wordt wel tijd dat we van onze fouten leren, want we maken te vaak dezelfde fouten.”

DERDE KLASSE D

Vianen Vooruit-Hapse Boys 2-0

Met twee doelpunten in blessuretijd, van Wout van de Wiel en Rik Renirie, bekroonde Vianen Vooruit een speciale zondag. Het duel met Hapse Boys stond namelijk geheel in teken van een geldinzamelingsactie voor de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Pupil van de week was de zoon van clubgrensrechter Patrick Wolfs, Fedde, die een hersentumor heeft. Hij en zijn zus Elin zijn boegbeelden van een KiKa-campagne: de actie Korte Broek. Vandaar ook dat de technische staf van Vianen Vooruit bij een temperatuur van rond het vriespunt in een korte spijkerbroek op de bank zat. De entreegelden en de opbrengst van een loterij gingen in zijn geheel naar de actie.

Met treffers in de absolute slotfase profiteerde Vianen Vooruit van een overtal op het veld. Siebe Lamers kreeg een kwartier voor tijd rood voor een onbesuisde tackle op Van de Wiel, waardoor Hapse Boys met tien man verder moest spelen.

Heijen-Brakkenstein 1-0

VV Heijen zit op het juiste spoor. Na de 3-1 zege op SC NEC werd Brakkenstein met 1-0 verslagen. Zo heeft de Noord-Limburgse voetbalploeg de rode lantaarn niet langer in handen in de derde klasse D.

,,Het valt twee keer achter elkaar onze kant op”, erkende Jeen Schiks, verdediger van Heijen. ,,Een gelijkspel was niet onterecht geweest. Maar het is wel zo dat we met onze nieuwe, compactere speelwijze bijna niks weggeven en toch altijd wel onze kansen krijgen.” Zoals die in de 82ste minuut tegen Brakkenstein: de vrije trap van Jeroen Melis die door Bas Janssen tot doelpunt werd gepromoveerd.

,,De nederlaag in de inhaalwedstrijd tegen Hapse Boys was een domper, maar anderhalve week later hebben we zes punten meer en de aansluiting gevonden met de middenmoot”, vervolgde Schiks. ,,Dat we toen onderaan stonden, had geen invloed op de sfeer in de groep. Die is altijd goed geweest. Maar dat we twee weken op rij beloond worden voor het harde werken, is wel een stimulans.”

Groesbeekse Boys-EGS’20 1-1

EGS’20 verspeelde bij Groesbeekse Boys in blessuretijd de koppositie. De fusievereniging uit Escharen, Grave en Velp kreeg in de 92ste minuut de 1-1 om de oren, waardoor Volkel nu twee punten meer heeft in de stand.

,,Ik kan wel leven met dit gelijkspel”, liet trainer Michel Kuijpers weten. ,,Groesbeekse Boys is een goed voetballende ploeg met een sterke voorhoede. Die ploeg had ook het betere van het spel de eerste helft. Dat er in de tweede helft veel blessuretijd was – na de gelijkmaker kwamen er nog vijf minuten bij – was ook wel terecht. Vlak voor de 1-1 kwamen we nog goed weg, toen we een bal van de lijn haalden.”

EGS kwam via Max Bardoel op voorsprong. Hij scoorde op aangeven van Cas van Houtum.

VIJFDE KLASSE D

Leunen-Siol 5-0

Jordy Hendriks was bijna de Eloy Room van Siol. Maar waar de keeper van Vitesse zaterdag in de eredivisie de eerste én de overgenomen penalty van Fortuna Sittard-spits Kaj Sierhuis stopte, kreeg de doelman van de vijfdeklasser uit Katwijk na twee gestopte pingels tegen Leunen nog een derde herkansing te verwerken.

En die ging er wel in. Siol verloor in Limburg uiteindelijk met 5-0. In het tumult rondom de penalty werd het duel zelfs even kort gestaakt. Grensrechter Wim Toisuta kreeg rood, tot ongeloof van coach Peter ten Haaf. ,,Wim vlagde eerder voor buitenspel, maar dat werd niet gehonoreerd. Daaruit volgde de strafschop.”

,,Wim, die boven de 70 is en geen vlieg kwaad doet, vroeg daarop aan de scheidsrechter of hij mocht uitleggen waarom hij vlagde. En daarop kon hij vertrekken. En het is dat de derde strafschop er wel in ging, anders hadden ze vast nog meer pogingen gekregen.”

SVOC’01-Holthees

Holthees-Smakt speelde bij SVOC’01 (koploper in 5D) volgens coach Patrick Wijnen een prima wedstrijd, maar verloor in Oirlo alsnog door een eigen doelpunt in de tweede helft: 1-0. ,,We hadden vooraf een plan uitgedokterd en dat werkte vooral in de eerste helft heel erg goed”, zei hij. ,,Erg jammer, want we hadden een punt verdiend.”

Elsendorp-SVS 6-1

Koen Laarakkers maakte bij Elsendorp het vierde doelpunt van het seizoen voor SVS Stevensbeek. Dat was bij lange na niet voldoende voor de winst: 6-1.

Astrantia-De Zwaluw 4-1

De Zwaluw uit Oeffelt verloor de topper bij Astrantia in Middelaar met 4-1. De bezoekers scoorden al snel via Harm Thielen. Later in de wedstrijd miste Jeroen Thoonen een strafschop. ,,Het was niet best”, zei coach Remco Arts.

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Scheids geeft willekeurige speler rood en spits staat plots verdediger: dit gebeurde er op de velden**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 05:13 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1733 words

**Byline:** Sportredactie

**Body**

De wedstrijd tussen PGS/Vogel en KMD werd afgelopen weekeinde afgelast vanwege het familiedrama dat zich in Rijswijk heeft afgespeeld. Beter gaat het met het gepromoveerde Graaf Willem II VAC, dat al zeven wedstrijden op een rij ongeslagen is. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

Tweede divisie

Jong Almere City-Scheveningen 4-1 (3-0)

3-1 Mitchell de Vlugt

Scheveningen leed zaterdagmiddag een kansloze nederlaag tegen Jong Almere City FC. Op sportpark Fanny Blankers Koen was de thuisclub met 4-1 te sterk voor de ‘Schollenkoppen’. Terecht vond trainer John Blok. ,,Almere City heeft een prima ploeg, maar onze eerste helft was echt onder de maat.”

Derde divisie

Quick-AWC afgelast

Vierde divisie

Zwaluwen-HBS afgelast

RKAVV-Heerjansdam 2-3 (1-1)

1-0 en 2-1 Remco Overdevest.

RKAVV kwam tweemaal op voorsprong, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een 2-3 verlies tegen hekkensluiter Heerjansdam. Desire Ruhindwa viel in de 81ste minuut in, maar kreeg zeven minuten later al een rode kaart.

RVVH-FC ’s-Gravenzande 3-3 (3-0)

3-1 Sil van Ooijen, 3-2 en 3-3 Ardi Luijendijk.

Aanvoerder Roy Vermolen haakte in de warming-up geblesseerd af en dat was niet de enige tegenvaller. Een dramatische eerste helft van de ’s-Gravenzanders leverde een 3-0 achterstand op bij rust. Herstel volgde in de tweede helft. Met een hoofdrol voor Ardi Luijendijk, die tweemaal raak mikte. Doelman Jurrian Jouvenaar vertrekt aan het einde van het seizoen bij FC ’s-Gravenzande.

SC Feyenoord-Westlandia 2-3 (2-1)

2-1 Kick Krom, 2-2 Zion Valies, 2-3 Hidde van der Arend.

De Naaldwijkers begonnen slap aan het duel in de Maasstad en keken binnen tien minuten tegen een 2-0 achterstand aan. Toch kon uiteindelijk voor de tweede keer dit seizoen de tweede winst op een rij worden genoteerd. Hoogtepunt was de 2-3 van Hidde van der Arend, die vanaf een meter of dertig de bal over de Rotterdamse doelman schoot.

LRC-DSO 3-2 (0-2)

0-1 Daley Windhorst, 0-2 Faissal Zefri.

,,Ik kan niet zeggen dat dit een van onze beste tegenstanders was, we leden gewoon heel dom balverlies”, vertelde Dennis Olman gefrustreerd na de verliespartij van DSO. ,,Als je de koppies van die gasten ziet, denk ik dat we het hier nog goed over moeten hebben”, aldus Olman.

Eerste klasse

Forum Sport-Die Haghe 0-1 (0-0)

0-1 Jelle Halsema.

Forum Sport, koploper in ‘1C’, verloor van Die Haghe. Daardoor staat de ploeg uit Voorburg gedeeld aan kop, samen met SV Honselersdijk en Wippolder.

Voorschoten’97-Valken’68 1-3 (1-1)

1-0 Thom Wijnalda.

Een verspeelde voorsprong op het eigen sportpark Adegeest, een zware blessure voor verdediger Mark van der Voorst en spits Guy Smith die noodgedwongen laatste man werd. Kortom een zaterdag om snel te vergeten voor de Voorschotenaren.

TAC’90-FC Skillz afgelast

VELO-Nootdorp 4-0 (1-0)

1-0 en 3-0 Emiel Rours, 2-0 en 4-0 Irshan Jagbandhan.

Nootdorp sloot de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop dramatisch af. De hekkensluiter in 1C incasseerde 25 tegengoals in de eerste tien competitieduels. Velo trok voor de derde keer op rij aan het langste eind.

LFC-Den Hoorn 0-1 (0-1)

Remo de Vroege 0-1

Den Hoorn hield voor de derde keer op een rij de nul, al is het elftal van Nick van den Bos met acht goals nog steeds de minst productieve ploeg in de afdeling.

Honselersdijk-Wippolder 1-1 (1-1)

0-1 Luuk Dill, 1-1 Tom van Veen.

Honselersdijk en Wippolder kwamen onderling niet verder dan 1-1 en profiteerden niet van de misstap van koploper Forum Sport. De winnaar op De Strijphorst was de nieuwe koploper van de eerste klasse C geworden. Nu wordt de positie door de drie clubs gedeeld.

Tweede klasse

VUC-DONK 3-1 (1-1)

1-1, 2-1 en 3-1 Roderick Meinema.

Een gevecht tussen nummers 1 en 2, waarbij VUC aan het langste eind trekt en de koppositie overneemt van tegenstander DONK. Roderick Meinema was daarbij de gevierde man: na de achterstand nam hij het team op sleeptouw met een onvervalste hattrick.

HVV-RCL 2-1 (1-1)

1-1 Ole de Mooij, 2-1 Connor Coward.

Door een hard en glad veld was het nog maar de vraag of de wedstrijd überhaupt van start zou gaan. ,,We hebben nu zes wedstrijden op rij niet verloren, niet alles werd gewonnen maar ze voelden wel als overwinningen”, vertelde Mike de Geer trots.

SVC’08-Olympia 2-0 (0-0)

1-0 Thomas Hughes, 2-0 Jesse Spaans.

,,Voetballend waren we nogal onrustig. In de rust heb ik dat aangegeven en daarna liep het goed”, aldus Michael Ros over de zakelijke overwinning van SVC’08. Komende week spelen de Wassenaarders een uitwedstrijd tegen HVV, terwijl SVC’08 dit seizoen nog geen enkele uitwedstrijd kon winnen.

SC Monster-VFC 1-0 (1-0)

1-0 Bo Olsthoorn.

De ploeg van debuterend hoofdtrainer Marc Dijkhuizen bleef na de zeperd op de openingsdag tegen huidig koploper Oliveo voor de achtste wedstrijd op een rij ongeslagen en presteert prima met een vierde plek. Centrale verdediger Bo Olsthoorn besliste het duel door te anticiperen op een hoekschop van Youri Riepe. Het was zijn eerste competitietreffer voor de hoofdmacht.

Berkel-Westlandia 1-3 (1-0)

1-1, 1-2 en 1-3 Tim van der Voort.

Tim van der Voort liet zich weer eens gelden. Met drie treffers op een rij schroefde Van der Voort zijn totaal tot acht doelpunten op. Vorig seizoen kwam de aanvaller uit op een totaal van 28 doelpunten.

Oliveo-Verburch 3-3 (1-0)

1-0 Jeffrey Paanakker, 1-1 Revy Verbeek, 1-2 en 1-3 Yarno Houtenbos, 2-3 Nick Toussaint 3-3 Stefan Liesting.

Verburch was in Pijnacker dicht bij een stunt tegen de koploper, maar net als tegen Neptunus-Schiebroek een week eerder, kregen ook de Poeldijkers met de geldingsdrang van Oliveo te maken. Een 1-3 achterstand in de slotfase werd door Oliveo weggewerkt. Verburch sloot na rode kaarten voor invaller Bart van Kester en Luuk van der Knaap met negen spelers af. Beiden missen het laatste duel voor de winterstop, de thuiswedstrijd tegen DHC.

DHC-Neptunus-Schiebroek 3-1 (3-0)

1-0 Joey Klijn, 2-0 Vially Serbony, 3-1 Kubilay van Oosten

DHC verdubbelde tegen Neptunus-Schiebroek zijn doelpuntentotaal van drie naar zes treffers. ,,Het vertrouwen blijft broos. Meteen na de 3-1 kort na rust zakten we weg. Toen een speler van de tegenpartij rood kreeg, was het offensief gelukkig wel voorbij”, bekende trainer Burak Uyar.

Hillegersberg-Vitesse Delft 2-1 (1-1)

1-1 Rick Burgering

Ronald Hes sloot een week met een aanstaande overstap naar eersteklasser Den Hoorn dramatisch af. Hekkensluiter Hillegersberg vloerde zijn elftal. ,,Vooral in de eerste helft was het slap van onze kant. Ook de 2-1 gaven we gemakkelijk weg”, mopperde de trainer.

Derde klasse

BSC’68-TAVV 3-1 (0-0)

1-1 Rome Thies, 2-1 Thijs de Ruiter, 3-1 Guido de Peinder.

Abdullah Sari was na afloop enorm te spreken over de overwinning van zijn ploeg: ,,Ik heb BSC’68 gezien zoals ik dat wil zien”, vertelde hij trots. ,,We hebben een dj in de kantine, dus het is daar bomvol. De jongens staat een behoorlijk feest te wachten”, aldus Sari.

Blauw-Zwart-DWO 3-0 (1-0)

1-0 (strafschop) en 2-0 Bastiaan Hendriksen, 3-0 Tommy de Jong.

Een degradatiekraker tussen de nummer 12 en 13 op de ranglijst, waarbij DWO voor de vijfde keer op rij verloor. Bastiaan Hendriksen scoorde ook nu weer twee doelpunten.

Graaf Willem II VAC-Ariston’80 2-0 (0-0)

1-0 Sam Jellema, 2-0 Brian de Jong.

Koploper Graaf Willem II VAC tegen hekkensluiter Ariston’80. ,,We hadden het best moeilijk met de organisatie van de uitploeg. Gelukkig kwam dat goed”, aldus Jan de Jong, trainer van Graaf Willem II VAC.

PGS/Vogel-KMD afgelast

De wedstrijden van KMD-teams vanaf de JO19 waren afgelast vanwege het familiedrama dat zich een week ervoor afspeelde, waarbij meerdere leden van de club direct betrokken waren.

Schipluiden-Wilhelmus 1-1 (0-0)

1-0 Marijn Langeslag, 1-1 Nick Hendrikse.

De nummers 2 en 3 spelen gelijk, waardoor koploper Graaf Willem II VAC kan weglopen. Sinds Piet Gelauf jr. aan het roer staat bij Wilhelmus heeft de ploeg vier keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld. Assistent-trainer van Schipluiden Xander Vos kreeg een rode kaart na aanmerkingen op de arbitrage.

Laakkwartier-DSVP 0-2 (0-0)

0-1 Rick de Bruijn, 0-2 Eduard Jones.

Laakkwartier verslikte zich in DSVP en verzaakt om de tweede plaats over te nemen. De wedstrijd ging wat later van start omdat er bij de 023 zich een medische situatie voordeed. Een speler raakte in de rust onwel en moest met een ambulance worden afgevoerd.

Full Speed-HMSH 0-4 (0-2)

0-1 Rodensio Frederik, 0-2 Isaiah Frederik, 0-3 Hamza Chikhi, 0-4 Joni Mateus.

HMSH verloor voor de derde keer op rij niet, dit keer won het met afgemeten cijfers in Delft. En zo ligt de Haagse ploeg op de negende plek, met plek vijf binnen handbereik. Lesley Dijksman speelde vorige week zijn 150ste duel voor Full Speed, maar het vervolg daarop tegen HMSH was minder fraai.

Concordia-Duindorp SV 2-2 (0-1)

0-1 Mitchell Verburgge, 1-1 Tijs Sneek, 1-2 Milan van der Pol, 2-2 Rens Sandell (strafschop).

Duindorp zette zichzelf tweemaal op voorsprong aan de Brasserskade, maar werd in de laatste minuut van de wedstrijd toch verschalkt door een benutte strafschop aan de kant van de thuisploeg.

Kethel Spaland-Lyra 1-3 (1-3)

0-1 en 0-2 Marc den Toom, 1-3 Dyon Lemckert.

Marc den Toom hielp Lyra met twee treffers in het eerste kwartier al vlot in het zadel. Met een benutte strafschop halveerde de thuisclub de achterstand, maar Dyon Lemckert herstelde het verschil en bezorgde Lyra de tweede winst van het seizoen buiten het eigen sportpark.

MVV’27-OVV 0-0

In de laatste thuiswedstrijd van dit kalenderjaar voor MVV’27 werd er niet gescoord. Ook de dubbele wissel in de rust van trainer Hakan Copur zorgde niet voor een verandering. Het bleef een pover optreden van beide ploegen.

HVC’10-Rhoon 1-1 (1-1)

1-1 Michael van den Bos.

De thuisclub bood de nummer twee van de ranglijst prima partij en voerde de boventoon. De 0-1 achterstand uit een hoekschop werd hevig betwist, omdat er een overtreding zou zijn gemaakt op doelman Kenny Lipman, maar scheidsrechter Meijvogel hield zich doof voor de protesten. Vijf minuten later maakte HVC’10 alweer gelijk.

Naaldwijk-Victoria’04 1-1 (0-0)

1-1 Jesper den Heijer.

Aan het einde van het seizoen verbreken Naaldwijk en hoofdtrainer Harry Akkermans na vier jaar de samenwerking. Akkermans kreeg lof voor het inpassen van veel jeugdspelers en voor het toepassen van meer professionaliteit bij Naaldwijk. Met een tegentreffer in de voorlaatste minuut leek een nederlaag aanstaande voor Naaldwijk, maar in de toegevoegde tijd werd verlies afgewend.

Uitslagen vierde en vijfde klasse

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Deze ex-topatleet leeft als kluizenaar in Ierland zonder telefoon: ‘Het houdt een hoop stress en onzin bij je weg’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 09:30 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1714 words

**Byline:** Vincent de Vries

**Body**

Nauwelijks contact met de buitenwereld, geen telefoon en tot voor kort geen horloge. De 60-jarige Erik de Bruin, als kogelstoter en discuswerper goed voor liefst 38 nationale titels en zilver op het WK, leeft in Ierland op de manier zoals hij al die tijd voor ogen had.

Afspreken met Erik de Bruin, het is niet eenvoudig. En niet alleen omdat de voormalige topatleet geen telefoon heeft. Wat het ook ingewikkeld maakt, is de plek waar hij al een kwart eeuw woont, samen met Michelle Smith, zijn Ierse vrouw die in 1996 als zwemster driemaal goud won op de Olympische Spelen.

Niet dat het Ierse gehucht Kells onvindbaar is op de kaart. Eerder het tegenovergestelde: het staat er maar liefst drie keer op. En dat zorgt voor een hoop misverstanden. Bij de postbode, die al zo vaak een pakketje in het verkeerde dorp heeft afgeleverd. En nu ook bij de verslaggever.

Want als ik deze ochtend op het afgesproken tijdstip in Kells wacht, doet De Bruin dat ook in Kells. Het enige probleem is: ik sta ten noorden van Dublin, hij ten zuiden, zo’n 200 kilometer verderop. En hij staat op de juiste locatie, zijn eigen woonplaats. ,,Mijn moeder is al gestopt met het sturen van pakketjes uit Nederland”, zegt De Bruin, als we elkaar bijna drie uur later nabij Kilkenny alsnog de hand schudden. ,, Die worden overal bezorgd, maar niet waar ze moeten zijn.”

Goed gevoel

Los van dergelijke ongemakken bezorgt Ierland hem een goed gevoel. Het ruige landschap. De oorverdovende stilte. De rust. Het maakt De Bruin gelukkig en opgewekt. En hij vindt het allemaal in en rond zijn woonboerderij uit 1790, gebouwd in Georgiaanse stijl, met bijna tweeënhalve hectare grond eromheen. Waar hij appels verbouwt, maar ook pruimen, bramen, frambozen, wortels en aardappelen.

En waar hij teruggetrokken leeft, als een soort kluizenaar. De Bruin, in 1963 geboren in Hardinxveld-Giessendam maar door de liefde in Ierland beland, heeft nauwelijks contact met de buitenwereld. Of het moet een postbode zijn die wél het juiste adres vindt. Of die ene keer in de paar weken dat hij naar de supermarkt gaat. En de buren? ,,Nee, de ene woont 800 meter verderop, de andere twee kilometer.”

Slecht voor geestelijke gesteldheid

Valt dit bestaan hem ook weleens zwaar? Verlangt hij nooit naar Nederland? Hij schudt zijn hoofd. ,,Ik heb het een paar maanden geprobeerd, in een soort van Vinex-wijk. Maar dat was slecht voor mijn geestelijke gesteldheid.” Dat gevoel is niet iets nieuws. ,,Ik kon vroeger al niet goed tegen drukte en lawaai. Daardoor verliet ik zelfs voortijdig mijn eigen verjaardagsfeestje.”

En daarom trainde hij als topsporter ook het liefst alleen. ,,Nee, dat was niet eenzaam. Ik kan heel goed met mezelf opschieten”, zegt De Bruin, die één goede vriend heeft: oud-tienkamper Robert de Wit. ,,Hij staat altijd voor me klaar, zoals ik er ook voor hem ben. Soms hebben we weken geen contact. Dat geeft ook niet.”

Lees verder onder de foto...

Meer hoeft voor hem ook niet. Het levendige Dublin? De Bruin heeft geen idee wanneer hij daar voor het laatst in de Ierse hoofstad was. Of zoals hij via de mail liet weten: ,,Ik woon dan wel in Ierland, een Iers leven heb ik niet. Vraag me niet naar de spelregels van Gaelic football of hurling. Naar de Ierse tv heb ik deze eeuw niet gekeken, Ierse kranten lees ik zelden. Zelfs mijn twee katten begrijpen Nederlands. Een saai leven, zouden de meesten zeggen.”

Het enige spannende element was een kerkuil, die zich had verscholen in de gym, bij De Bruin in de schuur. Vandaar ook dat de voormalig atleet, wiens dochters Emma en Laura in Nederland studeren, zich meermaals afvroeg of het wel zin had voor een verslaggever om langs te komen. ,,Maar als je denkt hier een mooi verhaal van te maken, dan hoor ik het wel.”

En nu zitten we hier dus in Kells, de juiste van de drie, samen aan tafel. Met voor ons koffie en om ons heen een halve dierentuin. Otters, buizerds, ijsvogels, noem maar op. Ze vliegen, zwemmen of drentelen allemaal voorbij. Zelfs een torenvalk die hij af en toe voert. ,,Dan leg ik een muisje neer dat door onze katten is gevangen. Dan zie je ’m al wachten op zo’n elektriciteitsdraad. Zo van: is mijn ontbijtje al klaar?”

Genieten van de rust en helder water

Genieten, aldus De Bruin. Net als de momenten bij de vijver, waar het water zo helder is dat het lijkt alsof iemand er ontelbare liters Spa blauw in heeft gegoten. ,,Daar hebben we bruine forel en zalm. En paling. Ik kan er zo een halve middag zitten.”

En anders is er nog de grauwe vliegenvanger. ,,Die heeft een nestje gemaakt onder mijn slaapkamerraam. Daar kan ik wel de hele middag naar kijken. Elke keer als er een insect voorbijkomt, pakt-ie ’m en vliegt-ie terug naar zijn takje. Geweldig.”

Ik zei in de supermarkt: ik heb geen telefoon. Dan kijken ze me aan, zo van: wat is dat een raar mannetje

Daarbij hoeft De Bruin niet bang te zijn dat-ie wordt gestoord. Naast het feit dat de buren in geen velden of wegen te bekennen zijn, heeft hij geen telefoon. Behalve rust garandeert dat af en toe ook hilarische momenten. ,,Laatst bij de Lidl. Of ik de app niet op mijn telefoon had? Dan kreeg ik korting. Ik zeg: ik heb geen telefoon. Dan kijken ze me aan, zo van: wat is dat een raar mannetje.”

Apart, geen telefoon? Misschien wel. Maar De Bruin, die sinds kort pas een horloge heeft, kan het iedereen aanraden. ,,Er zijn heel wat beroepen waar je niet zonder kunt. Maar als je ’m echt niet nodig hebt, zou ik ’m niet gebruiken. Het houdt een hoop stress en onzin bij je weg.”

Doping

De Bruin oogt ontspannen en is dat naar eigen zeggen ook. Dat verandert niet als het woord doping valt. Het komt ook niet zomaar ter tafel. Zo werd niet alleen zijn Ierse vrouw, tijdens de Spelen van 1996 in Atlanta goed voor drie keer zwemgoud, met verboden middelen in verband gebracht, ook hijzelf werd dat. Het verleden van zijn echtgenote, die met een urinemonster zou hebben geknoeid en voor vier jaar werd geschorst, wil hij graag laten rusten. Maar over dat van hem kunnen we alles vragen. Al moet hij wel even graven in zijn geheugen, zegt hij erbij. ,,Je bent de eerste in twintig jaar die erover begint.”

De Bruin spoelt de film in zijn hoofd terug. Naar het moment in 1993 waarop bij een Grand Prix in Keulen positief werd bevonden op testosteron. En hij weliswaar door de tuchtcommissie van de KNAU, bij gebrek aan bewijs, werd vrijgesproken van dopinggebruik, maar tóch met atletiek stopte. Omdat de vrijspraak niet werd overgenomen door de internationale atletiekfederatie IAAF, die vasthield aan een schorsing van vier jaar. Volgens De Bruin was dat uit angst voor een schadeclaim.

Je dacht niet: ik ga door, verder met procederen.

,,Natuurlijk, je bent boos. Maar op een gegeven moment moet je verder met je leven.”

Is die boosheid ooit verdwenen?

,,Die gaat nooit meer weg. Maar ik blijf er ook niet in hangen. Als je dat wel doet, gaat je leven naar de knoppen. Ik denk meer: ik moet de frambozen nog plukken, voordat de merels ze komen opeten. Veel belangrijker. Want die heb ik voor de winter nodig, voor mijn havermout-ontbijtje.”

Nederlands record discuswerpen

Natuurlijk, De Bruin - die tot op de dag van vandaag volhardt in zijn onschuld - is trots dat hij nog altijd het Nederlands record discuswerpen in handen heeft. Gegooid in 1991 in Sneek: 68,12 meter. Zoals hij ook trots is dat hij 38 keer een nationale titel won: 25 stuks bij het kogelstoten, 13 bij het discuswerpen. Dat hij in 1984 en 1988 deelnam aan de Olympische Spelen. Of het allermooiste: dat hij zilver won tijdens de EK in 1990 én het WK in 1991.

Onvergetelijke momenten. Maar het is niet waar De Bruin dagelijks aan terugdenkt. Het is veelzeggend dat hij geen idee heeft waar de medailles liggen. Zoals hij ook niet weet waar die van zijn vrouw zijn. Ook niet belangrijk, zegt hij. Ze mogen van hem zelfs in de prullenbak. ,,Of breng het naar de kringloopwinkel. Het gaat niet om het tastbare, maar om het moment dat je die prestatie neerzet. Dat zit in je hoofd, niet in een stukje metaal. Daarom kan je de winnaar net zo goed een ijsje of een bosje bloemen geven.”

Het gaat niet om het tastbare, maar om het moment dat je die prestatie neerzet

De Bruin leeft ook liever in het heden, heeft andere interesses. Om fit te blijven, sport hij nog wel. Best veel ook: ’s ochtends zeker een paar uur. Maar hij staat niet te popelen om zich weer in te zetten voor de sport die hem zoveel heeft gebracht. Dan zit hij liever voor de tv, zoals afgelopen zomer tijdens de WK atletiek in Boedapest. Als hij tenminste geen hand-en spandiensten verricht voor zijn vrouw, die tegenwoordig advocaat is.

Anders dan een telefoon beschikt hij in Kells wel over een tv. ,,Toen we hier kwamen wonen, hadden we er geen. Maar Michelle vond dat wel fijn. Nu kijken we naar De Slimste Mens.” Al pakt hij het liefst een boek, bijvoorbeeld van John Banville, een auteur die om de hoek woont, in Wexford. Hij zit vooral buiten, en niet alleen in de zomer. ,,Het liefst zit ik in de frisse lucht, onder een parasol, met een kruik en een dekentje. Dáár houd ik van.”

Otter eet karpers op

Al heeft de natuur ook zijn nadelen, weet De Bruin inmiddels. ,,Wat is het water troebel, zei ik, toen ik een tijdje geleden onze vijver zag. Ik had het nog niet gezegd of ik zag een otter door het water scheuren. Die had al mijn karpers opgegeten. Dat was even minder.”

Maar goed, ook dát is de natuur. Waar het overleven is, voor iedereen. De Bruin begint over de kerkuil die naar binnen was gevlogen. En de uitgang niet meer kon vinden. ,,Daar was ik wel even zoet mee. Je wilt niet dat hij ergens met zijn vleugels tegenaan vliegt.”

Hij had de deuren eigenlijk opengezet voor de zwaluwen. ,,Die maken al jaren nestjes in de schuur.” Een glundering. ,,Dat is toch prachtig? Die vliegen helemaal naar Afrika en komen op vrijwel dezelfde vierkante meter terug om een nestje te bouwen. Dat vind ik zoiets onwerkelijks.’’ Grijnzend: ,,Helemaal als je beseft dat sommige mensen niet eens Kells kunnen vinden.”

Lees ook deze interviews van Vincent de Vries:

 • Lars (24) is meerkamper én collega van Tiësto, Hardwell en Martin Garrix: ‘Twee dingen die elkaar ondersteunen’

 • Hoe een opmerking over Lionel Messi het leven van Nick Marsman op zijn kop zette: ‘Dat was wel even naar, ja’

 • Deze Nederlandse schaatsheld leeft anoniem in Canada: ‘Mijn kleinkinderen weten het niet eens’

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Op dit Canarisch eiland heerst begrip voor bootmigranten: ‘Onze voorouders vertrokken ook, we moeten allemaal eten’**

NRC.nl

december 3, 2023 1:00 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 1841 words

**Byline:** Oumaima Abalhaj

**Highlight:** Het Canarische eiland El Hierro reageert opvallend mild op de komst van duizenden bootmigranten. Maar de voorzieningen zijn er nog niet helemaal op toegerust.

**Body**

Op een terras in La Restinga, het zuidelijke havenplaatsje van het Canarische eiland El Hierro, zet een man gehuld in een shirt van de Argentijnse voetballer Lionel Messi zijn bier met een klap neer. Kijk!, roept hij en wijst naar de zee. „Er komen weer migranten aan.” Een patrouilleboot van de Guarda Civil, de Spaanse militaire politie, scheurt weg, de Atlantische Oceaan op. Medewerkers van het Rode Kruis hijsen zich snel in rood-witte hesjes en maken brancards gereed.

De mensen op het terras van Bar Mar de Las Calmas aan de Avenida Marítima beginnen te smoezen en te wijzen naar de zee. „Ze blijven maar komen”, zegt iemand. Volgens lokale autoriteiten bereikten in oktober alleen al elfduizend migranten, verdeeld over honderd cayuco’s (een soort kano’s), het eiland. Dat brengt het totaal op 32.436 voor de eerste tien maanden van dit jaar. Een record. Op straat en in de media wordt gesproken van een ‘Spaans Lampedusa’, naar het Italiaanse eilandje dat bekendstaat om het hoge aantal migranten dat er aankomt.

**Toename**

De terrasbezoekers kijken gefixeerd naar de haven. *Una patera!* , gilt de man met het Messi-shirt ineens. Een bootje. Maar de patrouilleboot keert alleen terug. Het was vals alarm, zegt coördinator Alexis Ramos van Cruz Roja, het Spaanse Rode Kruis. „Het was maar een vissersboot.”

Ramos heeft de afgelopen maanden duizenden migranten opgevangen in een tentenkamp van het Rode Kruis bij de haven in La Restinga. Het beeld van de bepakte boten zal hem altijd bijblijven, zegt hij. „We hebben op één dag meerdere boten ontvangen. Dat was al intens. Toen begonnen we te tellen hoeveel mensen er op één boot zaten. 150, 200, 250”, somt hij op. „370! Op één kanoboot. Heb je zo’n ding weleens gezien? Het is absoluut niet bedoeld voor zo veel mensen.”

370! Op één kanoboot. Heb je zo’n ding weleens gezien? Het is absoluut niet bedoeld voor zo veel mensen

Zijn collega Marta Marín Muñoz werkt normaal op het Spaanse vasteland, in Alicante, maar komt deze week als noodhulpexpert de ploeg van Ramos versterken. Ook de vaste ploeg van de Guarda Civil kan de patrouilles niet meer alleen af, dus is er versterking uit Madrid.

Marín: „Wat ik hier zie, is wel even iets anders dan de enkele Noord-Afrikaanse migranten die Alicante bereiken. De omvang is zo veel groter en de afstanden die de migranten afleggen zijn veel langer. Dat brengt de nodige trauma’s mee. Wij proberen hun die mentale hulp te bieden.”

**Normaal leven**

25 kilometer ten noorden van het havenplaatsje verlichten de flikkerende lichtjes van de plaatselijke kermis de hoofdstad Valverde. De zestienjarige Baye Abdoel uit Senegal kijkt vanaf zijn plastic stoel naar de botsauto’s terwijl hij meebeweegt op de beat van de reggaetonmuziek die over het eiland galmt. Hij is net een paar weken op El Hierro. In oktober kwam hij aan met enkele honderden landgenoten. Omdat hij minderjarig is, mocht hij op het eiland blijven. Oudere migranten worden binnen 72 uur overgebracht naar migratiecentra op Tenerife, een ander Canarisch eiland.

„Ze hebben liever niet dat ik te veel praat”, zegt Abdoel, terwijl hij aan de touwtjes van zijn felblauwe hoodie pulkt. „Het is wel gek om hier nu te zitten met allemaal blije mensen. De tocht op zee was best zwaar en ik slaap er best slecht door, maar gelukkig helpen die mensen met de rode vesten ons goed.”

Abdoel pakt zijn telefoon en staart naar een foto van een oudere vrouw, gekleed in het wit. Op haar hoofd heeft ze een zwarte sjaal geknoopt. Haar rechteroog ziet er enigszins verminkt uit. „Dit is mijn moeder. Ik doet dit allemaal voor haar. Ze is ziek en heeft een oogoperatie nodig. En ik wil ook gewoon een normaal leven met wat meer zekerheid. In Senegal wordt dat met de dag minder”, mompelt hij, met zijn duim over de foto wrijvend. Hij valt stil en staart voor zich uit.

Lees ook: Ondanks alles blijven Senegalezen op dat bootje naar Europa stappen

Wanneer hij een groepje landgenoten ziet, steekt hij blij zijn hand omhoog. Een van de jongens komt bij hem zitten. De rest gaat kijken bij de kermisattracties. „Dat lijkt me echt leuk”, wijst Abdoel naar de attractie Los Toros, waar een groepje tienermeisjes moeite moet doen om op een dolle stier te blijven zitten. Zijn vriend kijkt hem knikkend aan. Hij pakt daarna zijn telefoon en opent Snapchat om een filmpje te maken van de sfeer op de kermis. Daarna filmt hij zichzelf terwijl hij in de camera lacht en een peace-gebaar maakt. Abdoel staat op, zwaait verlegen en loopt dan weg, naar de uitgang van de kermis.

**Klimaatverandering**

Waarom er nu zo veel boten komen? Alexis Ramos van het Rode Kruis denkt even na. „Het antwoord is simpel. De zee is heel rustig. We hebben altijd al rond deze periode boten gehad, maar door de klimaatverandering zijn het er veel meer geworden. Normaal gesproken dragen we nu een dikke winterjas, maar we lopen nog op slippers en in een korte broek, het zeewater is warm. Dat betekent dus meer cayuco’s.”

Aan de komst van migranten kan niet veel gedaan worden, denkt Ramos. Volgens hem is migratie iets van alle tijden. „Waar wel iets aan kan gebeuren, zijn de voorzieningen. De eerste migratiecrisis in El Hierro was in 2006”. In dat jaar kwamen er 31.678 migranten aan op het eiland. „We waren er als eiland toen totaal niet op voorbereid. Maar we hebben er toen van geleerd en ervoor gezorgd dat er meer personeel en voorzieningen bij kwamen.”

Toch is het niet genoeg. Het schort aan alles in El Hierro: opvanglocaties, vervoer, begeleiding, politieagenten en zorgpersoneel. De migranten worden in geïmproviseerde ruimtes opgevangen en ondervraagd door de politie, bijvoorbeeld in een tent, een sportcentrum of een oud klooster. Door het tekort aan mankracht worden lang niet alle verhoren die de status van de migranten moeten bepalen, voltooid. Een bron bij de Guarda Civil bevestigt dit verhaal van de Rode Kruis-coördinator.

Ramos: „Zelfs eten wordt lastig. Er zijn hier maar twee bakkerijen. En de grootste bar heeft maar tien tafels met een keuken die de omvang heeft van een klein kantoortje. De logistieke opvang is niet eenvoudig, maar we doen onze best. En gelukkig zijn veel bewoners ook behulpzaam.”

**Begripvol**

Veel kustbewoners in landen rond de Middellandse Zee, zoals Griekenland, Cyprus en Italië, hebben het gehad met migranten. Maar op El Hierro zijn de reacties van de bewoners overwegend begripvol. „De meeste eilandbewoners zijn zelf een mengelmoesje”, zegt José (38), de barman van Bar Mar de Las Calmas. Hij wil liever niet met zijn achternaam in de krant. „Dan krijg ik misschien last van mensen die het niet met me eens zijn”, legt hij uit, terwijl hij met één voet leunt op een muurtje dat uitkijkt op een tent van het Rode Kruis.

Lees ook: Jaren sparen voor een overtocht van 8.000 euro

„Het merendeel van de mensen heeft Venezolaans of Cubaans bloed. Onze ouders en grootouders zijn allemaal gemigreerd naar Latijns-Amerika voor een beter bestaan en later weer teruggekomen toen het hier economisch beter ging. En ik zeg je heel eerlijk”, zegt hij, terwijl hij een peuk opsteekt, „als ik het op een dag slecht heb hier, dan ga ik het ook ergens anders zoeken. Wij allemaal. En wie zegt van niet, die liegt. We moeten allemaal eten, hè. En als dat niet kan in je thuisland, zoek je verder.”

In die woorden kan pizzabakker Candido van de zaak Al Horno, aan de Calle las Delicias in Valverde, zich helemaal vinden. „Mijn opa, oma en ouders zijn allemaal naar Cuba gegaan in 1948. Het ging hier niet zo goed, dus stapten ze allemaal op een boot. Ze deden er 42 dagen over”, vertelt hij, terwijl hij het pizzadeeg kneedt met bloem op zijn gezicht. „Vanuit Cuba gingen ze naar Venezuela. Daar leeft 80 procent van mijn familie nu. De rest kwam terug naar de Canarische eilanden, onder anderen mijn ouders. Ik vind het daarom niet oké om me negatief uit te laten over de Afrikanen die nu naar ons toe komen.”

Barman José: „Wat ik wel denk, is dat de overheid te laks handelt. We hebben deze mensen hoe dan ook nodig, om bijvoorbeeld voor onze ouderen te zorgen. Onze jongeren trekken allemaal naar de grote steden en laten de ouderen achter in halflege dorpen. Wie gaat er voor hen zorgen? Gebruik de migranten, zou ik zeggen. Zij willen werken, wij hebben mensen nodig voor de ouderenzorg en belasting voor de pensioenen. Het is een win-winsituatie.”

Op dit eiland vertrouwen we elkaar heel erg. We laten onze sleutels in de auto. De voordeur gaat nooit op slot, maar dat kan nu wel veranderen

**Angst**

Maar lang niet iedereen is het met José en Candido eens. „Hier wonen ongeveer zevenduizend mensen”, zegt de gepensioneerde Carmelo Zamora op het terras in La Restinga, waar het gesprek alleen nog maar over migratie gaat. Hij zit aan tafel met zijn neef Andrés Zamora en hun partners. „Op dit eiland vertrouwen we elkaar heel erg. We laten onze sleutels in de auto. De voordeur gaat nooit op slot, maar dat kan nu wel veranderen”, zegt Carmelo zacht.

Hij haalt zijn schouders op. „Besef dat deze mensen hier aan de overkant op de kade kunnen zien hoe wij geld uit onze zak trekken en drankjes bestellen. Dat willen zij ook. Er is nog niets gebeurd, maar het is een kwestie van tijd. Ze hebben immers andere normen en waarden. Anders dan de onze. Ik maak me zorgen.”

„Gelukkig blijven alleen de minderjarigen hier achter”, zegt Andrés. „Die kinderen zie je hier vaak met een bal spelen”, vult de vrouw van Carmelo aan. „Maar je weet het nooit. Mijn autosleutels laat ik nu in ieder geval niet meer in de auto”, besluit Carmelo. Volgens de lokale autoriteiten is de criminaliteit op El Hierro sinds de komst van de migranten niet toegenomen.

**Laatste rustplaats**

Op de gemeentelijke begraafplaats van Valverde worden migranten die de bootreis niet hebben overleefd tussen de eilandbewoners bijgezet. Het is een witte muur met vakjes waar gedenkstenen zijn geplaatst. Er liggen bloemen en gebedskaartjes. In gouden letters staat er op een witte plaat ‘migrant f01’ gegraveerd, met de datum 03-11-2023. Niemand weet wie het slachtoffers is, enkel dat het om een minderjarige jongen uit Senegal gaat.

Waar eerst alleen de lokale overheid en ngo’s als het Rode Kruis zich over de graven ontfermden, zijn nu ook bewoners betrokken. Op de grafstenen liggen verse bloemen. *Es una lastima* , zegt José Merida, kijkend naar de grafsteen van migrant f01. Het is verdrietig. „Ik kom hier regelmatig om mijn vader te bezoeken en dan sta ik ook even stil bij de dood van de migranten. Het zijn nog maar kinderen. Kijk, geboren in 1993. Dat had mijn zoon kunnen zijn”, zegt hij, wijzend naar het graf van Mamadou Marea, ‘migrant B10’. Marea stierf op 27 oktober.

„We hebben verzen uit de Koran voor de slachtoffers gelezen om ze toch, conform hun eigen gebruiken, een waardig afscheid te geven”, zegt burgemeester Carlos Brito van Valverde over de Senegalese slachtoffers, die vaak moslim zijn. „Stel je de mensen voor die sterven in een vreemd land waar niemand hun naam kent. Ver van hun families.”

Als de avond valt op El Hierro, verandert de zee in een donker gat. Alleen de lichtjes van de patrouilleboten zijn nog zichtbaar. Op zoek naar nieuwe boten.

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Ton Hanegraaf zingt beste als ‘Masked Hissenaor’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 01:42 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 167 words

**Byline:** Maarten van den Hurk

**Body**

HEESCH - Hij zong de Hazes-klassieker ‘Zij gelooft in mij’. En dit deed de Heesche ondernemer Ton Hanegraaf wel zo goed zaterdagavond in dorpshuis De Pas dat hij zich winnaar mocht noemen van ‘Aurora Ontmoet The Masked Hissenaoren'.

Met een knipoog naar tv-hit The Masked Singer bracht fanfare Aurora dit lokale evenement op de planken. Zes bekende Heeschenaren hadden het aangedurfd om mee te doen. In een vol dorpshuis moesten ze, goed verkleed, een lied ten gehore brengen. Dit met begeleiding van Con Brio, het studieorkest van Aurora.

Zo lieten kapper Mark van Herpen, Jumbo-eigenaresse Anke Wiegmans en CDA-raadslid Silvana Schoonenberg zich van een andere kant zien, en horen. Ditzelfde gold voor carnavalsvoorzitter Esther van den Akker-Kaales en Corien Vos, welbekend van de avondwandeldriedaagse en ziekenvereniging De Horizon. Qua zangkunsten moesten deze vijf het echter afleggen tegen Ton Hanegraaf. De eigenaar van de keukenzaak midden in het dorp werd door het publiek tot winnaar gekozen.

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**16-jarige debuteert in het eerste elftal en Zwaluwen maanden zonder thuisduel: lees hier alles over amateurvoetbal**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 04:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 2337 words

**Byline:** Sportredactie

**Body**

Van spectaculaire comebacks tot teleurstellende nederlagen: afgelopen weekeinde brachten de voetbalvelden een wervelwind aan emoties. Voor SHO-aanvaller Tim de Pender kon het zaterdag niet op: hij was bij maar liefst vijf doelpunten betrokken. Voor de penningmeester van Meeuwenplaat was het dan weer een dure dag: maar liefst drie spelers van de club uit Hoogvliet mochten een wedstrijdbal mee naar huis nemen. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

Tweede divisie

Excelsior Maassluis-Katwijk 1-2 (0-2)

1-2 Bram Wennekers

Excelsior Maassluis trof in Omar El Baad en Jean-Paul van Leeuwen twee oude bekenden op het eigen sportpark. Zij wonnen van hun oude ploeg, die steeds meer aansluiting verliest met de veilige plekken.

Quick Boys-Jong Sparta 3-1 (1-1)

1-1 Dano Lourens

Na een beroerde seizoenstart herstelde Jong Sparta zich in de maand oktober. Begin november werd er ook nog nog gewonnen, maar daarna kwam de klad er weer in. Uit de laatste vijf wedstrijden pakten de Rotterdammers twee punten.

Derde divisie

Barendrecht-TEC Tiel 3-1 (1-1)

1-0 Brent Vugts, 2-1 Romano van der Stoep, 3-1 Joey Jongman

Bij TEC Tiel stonden ex-profs Jarchinio Antonia en Fabio Serrarens aan de aftrap, maar Barendrecht was niet bepaald onder de indruk. Brent Vugts opende de score met een fraaie treffer en in de tweede helft scoorden ook Romano van der Stoep en Joey Jongman. In de tweede helft werd de TEC-gelijkmaker van Arsenio Valpoort vanwege hands afgekeurd. Op beelden bleek dat dat de juiste beslissing was.

SV Meerssen-TOGB 4-0 (1-0)

TOGB kon geen vuist maken in het zuiden des lands. In Limburg ging hard onderuit, alweer de derde achtereenvolgende nederlaag. Niettemin blijft TOGB in de middenmoot staan. Zaterdag staat het streekduel met Barendrecht op het programma.

Vierde divisie

SC Feyenoord-Westlandia 2-3 (2-1)

1-0 Clarence Bijl, 2-0 Khalid Rahli

Sportclub Feyenoord ging tegen Westlandia furieus van start, maar verschoot het kruit niet voor het eerst dit seizoen te vroeg. In de dagen voorafgaand de wedstrijd werd bekend dat het dienstverband van trainer Richard Elzinga beperkt blijft tot één seizoen. De reden? de onduidelijkheid betreffende het volgende seizoen. ,,Ik zet niet zomaar een handtekening.”

ASWH-Poortugaal 0-0

4.29: zoveel doelpunten vielen er gemiddeld per wedstrijd in de veertiende speelronde van de vierde divisie. Dat gemiddelde is inclusief het doelpuntloze treffen tussen ASWH en Poortugaal (0-0), een duidelijke dissonant in het dolle doelpuntenfestijn.

RVVH-FC ’s-Gravenzande 3-3 (3-0)

1-0 Suently Alberto, 2-0 Mohamed el Yakoubi, 3-0 Guytano dos Santos

RVVH gaf op slordige wijze een 3-0 voorsprong weg. ,,Onze eerste helft was top. Maar ja, van 3-0 naar 3-3, dat zegt genoeg denk ik”, aldus Jesse Eggers, die voor de wedstrijd in het zonnetje gezet werd. Meer dan 250 wedstrijden speelde hij inmiddels in het eerste elftal van de club uit Ridderkerk.

Smitshoek-VOC 3-3 (1-0)

1-0 Ilano Silva Timas, 2-0 Luc Delmee, 2-1 Kas Dullemans, 2-2 Bas van der Storm, 3-2 Ilano Silva Timas, 3-3 Ruben Monteiro Soares

Smitshoek zal zich nog wel even achter de oren krabben. Het gaf een zeker lijkende marge weg en moest het stellen met een punt tegen VOC.

Zwaluwen-HBS afgelast

Voor de derde keer op rij ging er een streep door een thuisduel van Zwaluwen. Opnieuw was het veld de boosdoener. Het is twee maanden geleden dat de Vlaardingers voor het laatst een thuiswedstrijd speelden.

Nieuwenhoorn-Capelle 3-0 (2-0)

1-0 Lukas Hamann, 2-0 Mike van de Ruit, 3-0 Lukas Hamann

Nieuwenhoorn boekte zaterdagmiddag een zeer welkome zege op Capelle. Als je het dan doet, doe het dan goed, moet de ploeg van Cesco Agterberg gedacht hebben. In Hellevoetsluis werd het 3-0 voor de laagvlieger, die de punten zo hard nodig heeft om weg te komen uit de onderste regionen. Capelle, dat drie wedstrijden minder heeft gespeeld, moest na vijf wedstrijden zonder nederlaag weer eens een verlies slikken en staat nu elfde.

Eerste klasse

Brielle-BVCB 0-1 (0-0)

0-1 Evan Blom

BVCB, dat lange tijd in het rechterrijtje stond, is inmiddels opgeklommen naar de vierde plek. Winnende trainer Dick Boereboom: ,,Wij hebben de critici de mond gesnoerd.’’

Sparta AV-Zuidland 5-1 (1-1)

1-0 Jordi de Zwart (strafschop), 1-1 Jordy Breestraat, 2-1, 3-1 Jordi de Zwart, 4-1 Yannick van der Sman, 5-1 Lucas van Oeveren

Wie in de rust had gezegd dat Sparta met 5-1 ging winnen, zou voor gek verklaard worden. Zuidland bood de Rotterdammers goed partij en miste vele kansen. Jordi de Zwart mocht de wedstrijdbal mee naar huis nemen.

Spijkensse-XerxesDZB 4-5 (2-0)

1-0, 2-0 Daan Bourgonje, 2-1 Myron Bostdorp, 2-2 Harold Vrolijk, 3-2 Mauro Daviraz, 4-2 Dylan de Melo da Silva Goncalves, 4-3 Leonardo da Pina, 4-4 Harald Vrolijk, 4-5 (strafschop) Harold Vrolijk

Spijkenisse leek tot zaterdag ongenaakbaar in de competitie. De formatie van trainer Peter Wubben toonde zaterdag haar kwaliteiten eveneens, maar na een knappe comeback liet XerxesDZB zien dat Spijkenisse in de Rotterdammers nog een belangrijke concurrent heeft.

SHO-Terneuzense Boys 7-1 (5-0)

1-0 Kevin Angel Quiejo, 2-0 Tim de Pender, 3-0 Joost van Eck, 4-0 Dedier Bos, 5-0 Tim de Pender, 6-0, 7-0 Yur Snoek

Met twee doelpunten en drie assists was Tim de Pender de grote man bij SHO.

DCV-Nieuw-Lekkerland 1-1 (0-1)

1-1 Carlo de Reuver

De kraker in de onderste regionen eindigde onbeslist. Door drie van de vier scoringskansen te pareren, hield doelman Bart de Keijzer voor rust de schade beperkt voor DCV In de tweede helft waren de rollen omgedraaid en kregen de Krimpenaren de beste kansen. Carlo de Reuver tekende met een fraaie halfvolley in de 68ste minuut voor de gelijkmaker.

Tweede klasse

Heinenoord-Walcheren 7-2 (3-1)

1-0, 2-0 Jesper Kusters, 3-0 Dejan de Feiter, 4-2 Marlon Slabbekoorn, 5-2 Sanzio Dieterich, 6-2 Josepha Nickelson, 7-2 Sanzio Dieterich

De tweede achtereenvolgende zevenklapper voor Heinenoord. De ploeg gaat aan kop in de tweede klasse, maar SVOD’22 heeft minder verliespunten.

Spartaan’20-De Alblas 2-1 (1-1)

1-0 Diego Liefden, 2-1 Collin van de Berg

Hoofdtrainer Omar Khan had verplichtingen elders, waardoor zijn assistent Jerrol Neral de honneurs waarnam. Neral zag dat De Alblas zeker niet minder was, waardoor de zege lekkerder smaakte.

Rijsoord-VVGZ 0-4 (0-1)

Bij Rijsoord ontbrak het aan passie en beleving. Na de 0-2 gingen de koppies hangen. Vorige week werd een 4-1 achterstand tegen Alexandria’66 nog omgezet in een 4-5 overwinning, maar dat zat er tegen VVGZ bepaald niet in.

Spirit-Alexandria’66 1-2 (1-2)

0-1 Romano Filé, 0-2 Divani Hansen (strafschop), 1-2 Niels de Vries

Romano Filé luisterde zaterdag zijn 22ste verjaardag met een doelpunt en een belangrijke driepunter op. De aanvoerder pakte na een kwartier de bal af van Anton de Koning en zette Alexandria’66 op 0-1. Even later ging de Ouderkerkse defensie opnieuw in de fout. Jochem Schrader hield Dychairo Yamar Deekman vast, waarna Divani Hansen de toegekende penalty benutte.

EBOH-CVV Zwervers 2-2 (0-2)

0-1 Max Hoornweg, 0-2 Max Hoornweg

CVV Zwervers sloot het jaar met een gelijkspel af. ,,Dit voelt aan als een verlies’’, sprak CVV Zwervers-trainer Rody van Hemert. ,,We speelden een geweldige eerste helft en spraken af om na rust vol druk te zetten om de 0-3 te forceren. We kregen vier een-op-een kansen, maar we benutten deze niet en in de slotfase scoorde EBOH te keer.’’

Nieuwerkerk-CION 0-0

Nieuwerkerk maakte de meeste aanspraak op de overwinning. CION verzuimde om de koppositie te pakken. Trainer Robert Verbeek baalde van de slechte eerste helft van zijn ploeg. ,,Als je echt om het kampioenschap mee wilt doen, is zo’n eerst helft niet acceptabel.”

Sportclub Monster-VFC 1-0

VFC ging voor de derde keer dit seizoen onderuit. Tot overmaat van ramp verloor trainer Bas van Loenen ook nog eens twee basisspelers. ,,Owen Jaspers werd hard door de keeper van de tegenstander onderuit gehaald. De scheidsrechter vond het niks, maar hij heeft een foto van zijn knieschijf moeten laten maken in het ziekenhuis. Even later moest Daan Smith eruit. Het schoot in zijn hamstring. Die zien we allebei pas na de winterstop terug.”

Hillegersberg-Vitesse Delft 2-1 (1-0)

1-0 Ronaldo Baag, 2-1 Max Boeve

Op grond van de enorme strijdlust zegevierde Hillegersberg, dat nu niet meer hekkensluiter is.

Berkel-Westlandia 1-3 (1-0)

1-0 Mohamed Azaroiali

Berkel speelde de beste wedstrijd van dit seizoen, maar de kansen werden niet benut. Zeker negen kansen werden om zeep geholpen. Bart van den Dool miste ook nog een strafschop.

DHC-Neptunus-Schiebroek 3-1 (3-0)

3-1 Karam Bensedjed

De Neptunus-Schiebroek-verdediging had geen grip op de snelle Delftse aanvallers in het eerste bedrijf. Na de doelwisseling drongen de Rotterdammers wel aan, maar verder dan de 3-1 kwamen de bezoekers niet. Neptunus-Schiebroek is afgezakt naar de laatste plaats.

Antibarbari-Hooglanderveen 4-1 (1-1)

1-0 Joey Barendse, 1-1, 2-1 Joe Thomas, 3-1 Joey Barendse, 4-1 Koen van der Wolk

Na enkele moeizamere weken won Antibarbari weer eens een wedstrijd. Joe Thomas stal de show met een prachtige vrije trap.

Martinus-VFC 7-0 (4-0)

Na twee overwinningen op een rij, kreeg VFC een pak op de broek.

Derde klasse

De Jonge Spartaan–Stellendam 4-4 (2-2)

0-1 Justin Grinwis, 0-2 Micheal Mettrop, 1-2 Xander Roos, 2-2 Gerben Prins, 3-2 Wiljan Driece, 4-2 Jeffrey van Veenen, 3-4, 4-4 Micheal Mettrop

Op Goeree-Overflakkee trakteerden beide eilandploegen de toeschouwers op acht doelpunten in deze derby. Micheal Mettrop werd de grote man drie doelpunten.

Kethel Spaland-Lyra 1-3 (1-2)

1-2 Glenn van Troost (strafschop).

De Schiedammers keken al binnen zes minuten tegen een 0-2 achterstand aan. Toch kwam de ploeg van trainer Ben Hoogwerf snel terug in de wedstrijd na een benutte strafschop van Glenn van Troost. In de tweede helft counterde Lyra naar de 1-3.

DVV’09-Alliance 3-0 (2-0)

1-0 Joost van der Veer, 2-0 Bart-Jelle van Dam, 3-0 Jürgen van Bergen

DVV’09 deed haar sportieve plicht door te winnen van het zwarte schaap van de competitie.

Vrederust-Den Bommel 4-2 (1-2)

0-1 Wesley Bakker, 1-2 Johnno Bakker

Den Bommel verslikte zich in laagvlieger Vrederust.

Soccer Boys-Zevenhoven 4-1 (1-0)

1-0 Jorren Plugge, 2-0 Ruben Smits, 3-0 Jorren Plugge, 4-0 Jurrian van Eerden

Soccer Boys had weinig te duchten van de rodelantaarndrager in 3A. Pas op de valreep maakte Zevenhoven de eretreffer.

SSS-SV Charlois 5-3 (1-1)

1-0 Frank van der Linden, 1-1 Alessio Bidoli, 2-1 Dennis den Haan, 2-2 Ilias el Bouchibti, 3-2 Joshua Nagelhout, 3-3 Jhaily Kirindonga, 4-3 Joshua Nagelhout, 5-3 Dennis de Haan

SV Charlois kreeg weer de complimenten over het verzorgde spel, maar de punten bleven in Klaaswaal. Persoonlijke fouten deden de Rotterdammers de das om. De Hoeksche Waarders handhaven zich met deze zege in de subtop.

Strijen-Zwarte Pijl 1-2 (0-1)

0-1 Gregory Doesburg, 0-2 Shabani Rajabu, 1-2 Aaron Peres Maria

Met de vijfde zege hield Zwarte Pijl de druk op koploper FC Binnenmaas. Strijen staat na de nederlaag op de negende plek, oftewel een nacompetitieplek als gevolg van de versterkte degradatieregeling.

Binnenmaas-Overmaas 2-0 (1-0)

1-0 Ricky Bokhoven, 2-0 Rik Schouten

Binnenmaas won ook van Overmaas en blijft daardoor de ranglijst aanvoeren. Volgende week kan de ploeg Herbstmeister worden.

CKC-Lekkerkerk 2-0 (1-0)

1-0 Finn Zijta (strafschop), 2-0 Alain Obert

CKC sloot het jaar met winst af en duwde Lekkerkerk dieper in de degradatieproblemen. ,,We voetbalden goed en creëerden veel kansen’’, verklaarde CKC-trainer Mario Meijer. Lekkerkerk trad zwaar gehavend aan tegen de nieuwe nummer 2 van 3C. ,,Ik had slechts vijf basisspelers en de rest had ik vanuit het tweede elftal geplukt’’, gaf coach Perry Bakema aan.

LMO-FC IJsselmonde 1-0 (0-0)

1-0 Ayoub Atia

LMO-trainer Cor Lems: ,,Wij hebben al een paar keer verloren door in de blessuretijd te verliezen. Dit keer hadden wij mazzel door in de 92ste minuut de winnende treffer te scoren.’’ FC IJsselmonde miste maar liefst acht basisspelers.

Oud-Beijerland-SVS 1-3 (1-1)

1-0 Renzo Stolk, 1-1 Silvio van Gelderen, 1-2 Jessie Oostrum, 1-3 Silvio van Gelderen

De problemen houden aan voor OSV, dat wederom verloor. Bij de stand van 1-3 kreeg Romano Liefveld een rode kaart en moest OSV met tien man verder. ,,De bezetting is krap”, ziet trainer Peter van Gestel als grootste probleem. ,,Zaterdag maakte de 16-jarige Luca Dorst als basisspeler zijn opwachting.”

MVV’27-OVV 0-0

Slechts nieuws was er voor trainer Hakan Copur vlak voor de wedstrijd. Timo Eijck haakte tijdens de warming-up af met een spierblessure. OVV pakte een knap punt in de strijd om directe handhaving.

CWO-Rozenburg 2-0 (1-0)

1-0 Ethem Arslan, 2-0 Shardley Hanley

Polonaise bij CWO, alsmaar voortdurende malaise bij Rozenburg. De Rozenburgers verloren weer en moeten serieus rekening houden met degradatie naar de vierde klasse. CWO staat op de zesde plek.

Meeuwenplaat-DVO’32 10-1 (6-1)

De teruggekeerde Yoeri Rombouts, Mitchell Ott en Niels Verstege scoorden allen een hattrick voor de thuisclub. Christiaan de Mello produceerde het tiende doelpunt. Tim Kievit maakte het enige doelpunt namens DVO’32. Eindelijk kon Meeuwenplaat met de vaste basisspelers starten. Meeuwenplaat walste over hekkensluiter DVO’32 heen.

Vierpolders-Excelsior’20 0-1 (0-0)

0-1 Joël de Windt

Excelsior’20 had het lastig op bezoek bij nummer 12 Vierpolders, maar trok op strijd toch de zege over de streep.

HVC’10-Rhoon 1-1 (1-1)

0-1 0-1 Ricardo Merrelaar, 1-1 Michael van den Bos

Rhoon kwam goed weg met een punt. HVC’10 zakte naar plek 7, maar heeft nog een inhaalduel tegoed. Op verliespunten staat de ploeg van trainer John de Ronde dan nog altijd tweede.

Naaldwijk-Victoria’04 1-1 (0-0)

0-1 Regilio Ramsubagh

De actie werd bewaard voor de blessuretijd. De Vlaardingers kwamen in de vijfde minuut van de blessuretijd op voorsprong, maar daarna maakte Naaldwijk toch nog gelijk. ,,Zeer zuur en pijnlijk, omdat we echt heersten”, baalde trainer Raymond Kraaijbeek.

Coal-WSJ 0-1 (0-1)

Een counter deed Coal de das om. De Rotterdammers staan laatste.

Uitslagen vierde klasse zaterdag

Standen vierde klasse zaterdag

Uitslagen vijfde klasse zaterdag

Standen vijfde klasse zaterdag

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Zwaar vuurwerk uit rijdende auto op meerdere plekken in Yerseke gegooid: ‘Niet normaal meer’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 03:23 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 194 words

**Byline:** Dylan Alleijn

**Body**

Yerseke werd zaterdagavond opgeschrikt door meerdere harde knallen. Op verschillende plekken in het dorp werd zwaar vuurwerk uit een rijdende auto gegooid.

In een video, die op de Facebookpagina ‘Yerseke’ werd geplaatst, is te zien dat een zilverkleurige auto langzaam over het Lelieplein het beeld in komt rijden. Het raampje aan de passagierskant van de auto is open. Daar wordt vervolgens iets brandbaars uit gegooid. Een korte lichtflits volgt een harde knal is te horen, precies achter een geparkeerde auto. ,,Door de knal zit er een gat in bumper aan de achterkant van mijn auto,” vertelt Michelle van der Gun, die aan het Lelieplein woont. ,,Ik denk niet dat dit legaal vuurwerk was, de knal was heel hard.”

Het Lelieplein ligt in een hofje, waar een speeltuin gevestigd is. Daar hangen wel vaker hangjongeren rond die in het weekend nogal rumoerig en baldadig kunnen zijn. ,,Al hoeft dit er natuurlijk niks mee te maken te hebben,” aldus Michelle. Toch hoopt ze dat haar verhaal de daders van de vuurwerkbom tegenhoudt om het nogmaals te doen, ,,want niet alleen hier hebben ze toegeslagen, maar op meerdere plekken in Yerseke zijn vuurwerkbommen afgestoken.”

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zondag)**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 05:24 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 3216 words

**Byline:** Aron Kattenpoel Oude Heerink, Job Rouhof, Robin Campmans, Dylan ter Laak

**Body**

Wat gebeurde er zondag allemaal in het amateurvoetbal? De uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen brengen we op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

Vierde divisie D

Heino - TVC’28 2-2 (1-1). Schepers 1-1, Huiskes 1-2.

TVC’28 speelde pas voor de tweede keer dit seizoen gelijk. De ploeg uit Tubbergen kwam op achterstand, maar poetste deze nog voor de rust weer weg. Een vrije bal van Okke Schepers verdween in een streep achter de doelman van Heino. Na rust was TVC de betere ploeg, maar maakte het de kansen niet af. Tekenend hiervoor was misschien wel de gemiste penalty van Stefan Huiskes. Diezelfde Huiskes maakte even later wel de 1-2. De overwinning leek lang mee te gaan naar Tubbergen, maar door een penalty in de laatste minuut werd het toch nog 2-2. Trainer Berthil ter Avest baalde. „Ik sta hier een beetje met de pest in mijn lijf, want deze wedstrijd hadden we gewoon moeten winnen”, zei hij. „In de eerste helft ging het gelijk op, maar hadden we nog wel moeite met hun spel. In de tweede helft ging het stukken beter en kregen we veel kansen. We hebben onszelf jammer genoeg met maar één goal beloond en dat was te weinig.”

Eerste klasse H

Stevo - RKZVC 1-1 (1-1). Engbers 1-1.

Stevo slaagde er niet in te winnen van RKZVC. De ploeg uit Geesteren kwam op achterstand, maar trok dit met een doelpunt van Robbin Engbers al snel weer recht. Het duel ging gelijk op en beide ploegen kwamen maar weinig tot kansen op een moeilijk bespeelbaar veld. De ploeg van trainer Michiel Mensink miste in de slotfase nog enkele kansen voor de overwinning. „Jammer genoeg was de eerste kans van RKZVC meteen een goal. We zetten het daarna nog goed recht. Een gelijkspel is terecht”, aldus Mensink.

FC Winterswijk - Grol 4-3 (2-2). Veldhuis 1-0, Koenders 2-0, Rots 2-1, Berentsen 2-2, Hartgerink 3-2, Katier 4-2, Riteco 4-3.

De wedstrijd tussen FC Winterswijk en Grol werd een heus doelpuntenfestijn. Nadat de thuisploeg binnen 5 minuten al op 2-0 stond, stond het ook net zo snel alweer 2-2. In de tweede helft nam Winterswijk weer afstand. Grol kon ditmaal niet opnieuw terugkomen van de achterstand en Winterswijk won daardoor uiteindelijk met 4-3. „Over het geheel genomen vond ik het een gelijkwaardig duel en was een gelijkspel verdiender geweest”, aldus Grol-trainer Philip Agteres. Zijn collega van Winterswijk is het daar niet mee eens. „Ik vond het een verdiende overwinning, wij hadden het betere van het spel. De tweede helft speelde zich grotendeels af op hun helft”, vertelt Erik Zandstra.

Tweede klasse G

Vorden - Markelo 1-4 (0-1). Hofman 0-1, Warmelink 0-2, Slotman 0-3, Slaghekke 1-4.

Markelo boekte op bezoek bij Vorden een verdiende 1-4 overwinning. Waar Vorden in de eerste helft net niet op voorsprong kwam, lukte dit Markelo wel via Rob Hofman. In de tweede helft liep de ploeg uiteindelijk uit naar 1-4. De score had nog hoger uit kunnen vallen, want de ploeg van trainer Thijs Houwing liet nog de nodige mogelijkheden liggen. Met name in de eerste helft ging het in de laatste fase vaak mis voor Markelo, waardoor er geen kansen of doelpunten volgden voor de bezoekers. „We hebben veel energie in de wedstrijd gelegd en laten zien wat we kunnen. Al met al is dit denk ik een terechte uitslag”, zegt Houwing.

Tweede klasse H

Bon Boys - Zuidwolde 10-0 (4-0). Somhorst 1-0, Leferink 2-0, Van Paridon 3-0, Smit 4-0, Leferink 5-0, Zijlstra 6-0, Wijlens 7-0, Overbeeke 8-0, Leferink 9-0, Smit 10-0.

In de thuiswedstrijd tegen Zuidwolde had Bon Boys geen kind aan de tegenstander. Al vroeg in de wedstrijd stond de Haaksbergse formatie op 4-0. Na de rust werd die stand uitgebouwd tot een monsterscore van 10-0. Just Leferink schreef met een hattrick de meeste doelpunten op zijn naam. De dubbele cijfers en het behouden van de ongeslagen status zorgen voor blijdschap in Haaksbergen bij trainer Matthijs Blijham, waarvan deze week bekend werd dat hij zijn contract had verlengd. „We hadden al snel in de gaten dat er weinig weerstand kwam van de tegenstander. Ik moet wel een groot compliment geven aan de ploeg dat we na rust door bleven gaan. Na het bekendmaken van de contractverlenging hoop je natuurlijk op een goed resultaat, maar 10-0 heb je dan ook niet voor ogen”, aldus Blijham.

VENO - FC Suryoye 1-2 (1-0). Sakar 1-1, Eigen Doelpunt 1-2.

In een moeizame wedstrijd wist FC Suryoye toch de volle buit te pakken. Het elftal van Otto Krabbe had tijdens de uitwedstrijd te maken met een lastig bespeelbaar veld en ook de kou speelde de spelers parten. De ploeg kwam nog op achterstand maar een doelpunt van Johannes Sakar en een eigen doelpunt zorgden ervoor dat de drie punten mee konden naar Enschede. „Al met al was het wel een terechte overwinning’, vertelde Krabbe. „We kwamen achter door een onterechte penalty, maar drongen daarna alleen maar aan op de winst. Uiteindelijk werd dat beloond.”

De Tukkers - EMMS 4-0 (1-0). Haarhuis 1-0, Demmer 2-0, Eidhof 3-0, Masselink 4-0.

Na een lastige eerste helft wist De Tukkers uiteindelijk met ruime cijfers te winnen van EMMS. De ploeg kwam via Tim Haarhuis op 1-0 en wist dit uiteindelijk uit te bouwen naar een eindstand van 4-0. De gemiste penalty van Sven Masselink, nadat een speler van EMMS de bal uit het doel sloeg en met rood kon vertrekken, deed er dan ook niet meer toe. Diezelfde Sven Masselink scoorde in de slotfase nog de laatste treffer van het duel. „Op het laatst kwam de kwaliteit bovendrijven, maar het was niet zo makkelijk als de uitslag doet vermoeden”, aldus trainer Hielke aan de Stegge.

Dalen - RSC 2-4 (1-1). Oude Lashof 0-1, Bossink 1-2, Van Benthem 1-3, Oude Lashof 1-4.

RSC won de uitwedstrijd bij Dalen met 2-4. De ploeg scoorde in het eerste halfuur slechts een keer, maar had in die periode de wedstrijd al moeten beslissen. Er volgde daarna een lastig kwartier voor RSC, maar het team pakte de draad in de tweede helft weer op en trok zo verdiend de overwinning naar zich toe. „We hebben vandaag een hoog niveau gehaald, als team en als individu”, aldus Mark Wijnreder. Zorgen waren er ook bij RSC, dat de laatste 10 minuten met 10 man speelde. Invaller en debutant Loet Lammerink stond pas net in het veld, toen hij bij een harde botsing een hoofdblessure opliep en het veld weer moest verlaten. „We hopen natuurlijk vooral dat het goed met hem gaat”, zegt Wijnreder.

Derde klasse A

WVV’34 - Overwetering 1-1 (0-0). Oosterwijk 0-1, Eigen Doelpunt 1-1.

WVV’34 kwam niet verder dan 1-1 tegen Overwetering. Een eigen doelpunt vlak voor tijd zorgde er voor dat de ploeg niet helemaal met lege handen stond. WVV’34-trainer Niki Leferink hield een dubbel gevoel over aan het duel. „Aan de ene kant ben je blij dat je vlak voor het eindsignaal op gelijke hoogte komt, aan de andere kant had ik meer gewild dan een punt. Overwetering is voetballend een sterke tegenstander en zette net als ons goed druk. Gezien de kansenverhouding hadden we meer moeten scoren.”

Heeten - FC Trias 3-5 (2-2). Wiggers 0-1, Lokate 1-1, Hofman 1-2, Hoogeslag 2-2, Oude Heuvel 2-3, Hofman 2-4, Evers 2-5, Rensen 3-5.

FC Trias heeft de weg omhoog gevonden en is na de zege op Heeten drie wedstrijden op rij ongeslagen. Tegen Heeten nam Trias voor rust twee keer een voorsprong, maar beide keren kwam de thuisploeg langszij. Na rust kreeg Trias meer grip op de wedstrijd en nam het afstand van de thuisploeg. Trias-trainer William Krabbenborg was tevreden. „We begonnen wel te slap aan de wedstrijd. Duels werden niet gewonnen en in de passing waren we slordig. In de tweede helft waren we feller en hebben we verdiend gewonnen. De wissels waren daarbij doorslaggevend.”

Reünie - Reutum 2-4 (1-1). Stijn Slaghekke 0-1, 1-1, Luttikhuis 1-2, 2-2, Luttikhuis 2-3, Kamphuis 2-4.

Reutum reisde met een krappe selectie af naar Borculo. De ploeg van Peter Bokma kampt met veel blessures en afwezigen, waardoor er spelers van het tweede elftal aan de aftrap verschenen. Desondanks won Reutum, de ploeg ging uitstekend om met de kansen die het kreeg. Bokma was zeer te spreken over zijn elftal. „We hebben hard gewerkt voor deze overwinning. De kansen die we kregen werden afgemaakt en hebben ook weinig weggegeven. Het was niet te zien welke jongens van het tweede waren, dat hebben ze goed opgepakt.”

Wijhe'92 - Eilermark 5-1 (2-1). Ruiter 1-0, Kiekebosch 2-0, Cheleb 2-1, 3-1, Blanke 4-1, 5-1.

Eilermark snakt naar de winterstop. Tegen Wijhe’92 legde het een prima pot op de mat, maar stapte voor de achtste keer dit seizoen als verliezer van het veld. „Op dit moment zitten we in de hoek waar de klappen vallen’’ zei Eilermark assistent-trainer Mario van Beek. „We deden niet onder voor Wijhe’92 en 5-1 is ook ietwat geflatteerd. Het ontbreekt ons alleen aan doelpunten. Wijhe’92 was effectiever.”

Ruurlo - DSVD 4-0 (1-0). Ter Haar 1-0 en 2-0, Temmink 3-0, Brett Verheijen 4-0 (pen.).

DSVD kende een teleurstellende middag in en tegen Ruurlo. Na de 1-0 zaten de bezoekers volledig in de wedstrijd, totdat de 2-0 viel. DSVD nam daarna meer risico waardoor Ruurlo in de omschakeling kon toeslaan en uitliep naar 4-0. DSVD-trainer Clemens Zwijnenberg: „Het zat niet mee. Het eerste uur was prima, alleen misten we de kansen. Na de 2-0 hebben we eigenlijk niks meer gecreëerd. Deze wedstrijd moeten we eigenlijk gauw vergeten.”

MVV'29 - DTC-07 2-1 (1-1). Oerbekke 1-0, Tebbe 1-1, Stan oude Avenhuis 2-1.

Een benauwde zege voor koploper MVV’29 op hekkensluiter DTC’07. MVV’29 had het lastig, ondanks de vroege voorsprong. De thuisploeg had ook het betere van het spel en ook meer balbezit. Na balverlies op het middenveld kwam DTC’07 op gelijke hoogte en leek 1-1 ook de eindstand te worden. Twintig minuten voor tijd kwam MVV’29 met tien man nadat Bart Oerbekke zijn tweede gele kaart kreeg. Met een mannetje minder trok MVV’29 alsnog de drie punten over de streep. Stan Oude Avenhuis had het vizier weer op scherp staan en schoot op schitterende wijze de 2-1 binnen. MVV’29-trainer Gerard Kocks vond het een verdiende zege. „We hadden het overwicht en ook na de rode kaart had ik niet het gevoel dat we kansloos waren.”

Lemelerveld - Delden afgelast.

Vierde klasse A

UD Weerselo - Luctor et Emergo 3-1 (0-0). Plegt 1-0, Oude Lashof 2-0, Schorn 2-1, Oude Lashof 3-1.

UD Weerselo sloot de topper tegen Luctor winnend af. De wedstrijd ging lange tijd gelijk op, maar na ruim zeventig minuten spelen werkte Wouter Plegt namens UD de bal in het doel uit een corner. UD staat dankzij deze overwinning op de gedeelde eerste plaats en heeft nog een restant van de wedstrijd tegen Borne (45 minuten bij 2-2 tussenstand) tegoed. Luctor heeft evenveel punten, maar een wedstrijd meer. „We overheersten de eerste helft, maar werden in de tweede helft wel iets meer teruggedrongen door hun opportunistische spel. Maar over het geheel een terechte zege”, zei UD-trainer Mark Dijkstra. Bij Luctor heerste het gevoel dat er meer in zat. „De meest gelukkige heeft gewonnenn. We haalden niet ons niveau”, aldus Luctor-trainer Ruud Ottenhof.

Fleringen - Nieuw Heeten 1-1 (1-1). 0-1, Elshuis 1-1.

Fleringen ging de mist in tegen degradatiekandidaat Nieuw Heeten. Op het eigen sportpark werd voor de vierde keer niet gewonnen door de ploeg van Metin Güngül. De bezoekers kwamen na ruim twintig minuten spelen op voorsprong, maar zagen Fleringen snel op gelijke hoogte komen. In de tweede helft moest het dan gebeuren voor Fleringen, maar verder dan 1-1 kwam de thuisploeg niet. Güngül merkte dat zijn ploeg het lastig had met het stugge Nieuw Heeten. „Het leek alsof we ze onbewust toch onderschatte in de eerste twintig minuten. In de tweede helft was het eenrichtingsverkeer, maar viel de bal net niet goed. In zulke wedstrijden moet je gewoon meer brengen”, zei de oefenmeester van Fleringen.

Saasveldia - KOSC 2-0 (1-0). Kenkhuis 1-0, Reimert 2-0.

Saasveldia wist voor het eerst sinds 1 oktober weer eens te winnen. KOSC moest winnen om op de gedeelde eerste plaats te komen, maar verzuimde tegen het onderin bungelende Saasveldia. De thuisploeg kwam vlak voor rust op voorsprong en zocht met een 1-0 voorsprong de kleedkamers op. Een kwartier na rust maakte de ploeg van Joost Klein Buursink verdiend de 2-0, wat ook direct de eindstand was. „Eindelijk weer eens een zege. We scoorden op de juiste momenten en dan sta je weer een keer aan de goede kant van de streep”, zei Klein Buursink. KOSC-trainer Walter Weghorst laakte de instelling van zijn ploeg. „Het was ver ondermaats. We brachten niet de energie om hier recht te hebben op meer. We hebben maar één kans gecreëerd en dat is veel te weinig.”

Holten - Vasse 2-1 (2-1). Lenderink 1-0, Rik Wiefferink 1-1, Lenderink 2-1.

Holten won thuis van titelkandidaat Vasse. Beide ploegen waren gelijkwaardig aan elkaar, maar het was Holten dat aan het langste eind trok. Tom Lenderink was met twee doelpunten de grote man bij de thuisploeg. Voor Vasse wederom geen overwinning. De ploeg van Danny Giethoorn wacht al sinds 5 november op een zege. „Het ontbrak aan scherpte en effectiviteit, zoals vaker dit seizoen. Wij hadden opnieuw de grootste kansen, maar Holten de drie punten. Maar we blijven positief, want we hebben hartstikke goed gevoetbald en dan komen die goals vanzelf wel weer”, zei Vasse-trainer Danny Giethoorn.

ABS - Lettele 2-1 (1-1). Duteweert 1-0, Huijsmans 1-1, Roetert 2-1.

Borne - SDOL afgelast.

Haarle - SV Enter afgelast.

Vierde klasse B

UDI - FC Eibergen 1-4 (1-1). Dario Dore 1-0, Penterman 1-1, Te Raa 1-2, Beusenberg 1-3 en 1-4.

FC Eibergen beging geen fout in de uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat UDI. De thuisploeg kwam nog wel op voorsprong en hield goed stand in de eerste helft. In de tweede helft schakelde Eibergen een tandje bij en liepen ze uit naar 1-4. Het was geen gemakkelijke overwinning voor de ploeg van Jeroen Kiepman. „Het was absoluut niet eenvoudig. We hadden het vooral in de eerste helft erg lastig met hun counters, omdat we veel te slordig waren. Dat was na rust beter en dan loop je relatief simpel uit naar 1-4. Nog een keer knallen om als koploper de winterstop in te gaan”, zei Kiepman. Bij UDI waren ze ondanks de ruime nederlaag tevreden. „We deden zestig minuten goed mee, maar in de tweede helft lieten we het een beetje lopen. 1-4 is wel geflatteerd, maar hier kunnen we mee verder”, zei UDI-trainer Oosten.

Bentelo - Vogido 1-2 (1-1). Meulenkamp 1-0, Leppink 1-1, Wiggers 1-2.

Vogido won in de slotminuut op bezoek bij Bentelo. Vogido behoudt daardoor de derde plaats en houdt Bentelo één plek onder zich. De eerste helft was de thuisploeg de betere, maar verzuimde het om de kansen af te maken. Bentelo schoot uit de startblokken, maar zag Vogido vlak voor rust op gelijke hoogte komen. Na rust werd de wedstrijd tijdelijk onderbroken nadat de scheidsrechter een bal tegen zijn hoofd kreeg. Na die onderbreking was het betere van het spel voor Vogido. Bentelo-trainer Hamoudi Jaafil ontbrak het aan scherpte. „We moesten die 2-0 en 3-0 voor rust gewoon maken. Na rust hadden we het lastig, maar kwamen we niet echt in gevaar. Een gelijkspel was meer op z’n plek geweest”, aldus Jaafil, die bijval kreeg van Vogido-trainer Kevin van de Zweerde. „Op basis van de tweede helft een terechte zege. Wij hadden de grootste kansen en pakten het goed op.”

De Lutte - BSC Unisson 1-2 (0-2). Hoitzing 0-1, Wissink 0-2, Schreur 1-2.

BSC Unisson won knap op bezoek bij SV De Lutte. De ploeg van Michel Weiss won voor de vijfde week op rij en blijft op het vinkentouw achter koploper FC Eibergen. De Lutte is terug te vinden in de subtop. De bezoekers kwamen vroeg in de wedstrijd verrassend op voorsprong en maakten vlak voor rust ook nog eens de 0-2. Pas een paar minuten voor tijd maakte De Lutte de aansluitingstreffer, maar Unisson hield goed stand. „We kwamen in de eerste helft uit het niets op 0-2, maar na rust was het spelbeeld compleet anders. We lieten De Lutte in leven, waardoor het na de aansluitingstreffer ineens nog spannend werd”, zei Weiss.

Victoria’28 - Hengelo 0-4 (0-0). Berends 0-1, Tel 0-2, Jeffrey Ezendam 0-3, Schildkamp 0-4.

Hengelo boekte een gemakkelijke zege op hekkensluiter Victoria’28. De bezoekers hadden het in de eerste helft lastig met de Enschedeërs, maar na rust haalde het de trekker flink over. De ploeg van Hilbert van Gils maakte de afgelopen drie wedstrijden maar liefst 14 goals en lijkt op stoom te zijn. De Hengeloërs zijn terug te vinden op de vierde plek op de ranglijst. „In de eerste helft hadden we het nog lastig, maar na wat aanpassingen en een hoger baltempo speelden we ze zoek. Een uitstekende overwinning”, zei Van Gils. Victoria’28 kreeg in de laatste vier wedstrijden 19 doelpunten en wacht al vijf wedstrijden op een doelpunt. Trainer Jules Navis blijft echter positief. „We deden het heel erg goed tot de zestigste minuut, daarna gooide Hengelo het tempo omhoog. Daar hadden we het heel erg lastig mee, maar 0-4 is erg geflatteerd. We zitten in de hoek waar de klappen vallen.”

LSV - VIOS B. 2-0 (1-0). Wolters 1-0, Kamphuis 2-0.

LSV weet eindelijk weer wat winnen is. De ploeg van Marcel Degenaar wist voor het laatst te winnen op 8 oktober, maar mocht weer drie punten bijschrijven. In een gelijkopgaande wedstrijd was LSV vooral erg effectief. „Het was ook veel te lang geleden dat we wonnen. Je merkte dat het de afgelopen wedstrijden al beter werd, maar eindelijk viel het een keer goed. Dit geeft vertrouwen voor de komende week”, zei LSV-trainer Marcel Degenaar. Volgens VIOS-trainer Nick van der Luyt zat het er niet in voor zijn ploeg. „We hadden een complete offday. We hebben geen idee waar het vandaan kwam, want vorige week speelden we juist heel erg goed. Het was doodstil in de kleedkamer, want dit is flink balen.”

Sportclub Overdinkel - TVO 2-3 (0-1). Groothuis 0-1, Ottink 0-2, Groothuis 0-3, Schipper 1-3 en 2-3.

De kraker om de onderste plaatsen tussen Overdinkel en TVO werd winnend afgesloten door TVO. Sportclub Overdinkel leek een ruime nederlaag te lijden, maar bracht de marge via Max Schipper terug tot één. De bezoekers uit Beckum speelde uitstekend en kwam verdiend op 0-3. Pas in de slotfase werd het toch nog spannend toen Max Schipper twee doelpunten maakte. TVO-trainer Gijs Noltes zag zijn ploeg het onnodig spannend maken. „We speelden erg goed, maar werden iets te frivool en maakten het daardoor toch nog spannend. Overdinkel met tien man zo terug laten komen, mag echt niet Een goede les voor een volgende keer”, aldus Noltes.

De Tubanters - Rood Zwart 2-1 (1-1). Sam Wösting 1-0, Linderman 1-1, Sam Wösting 2-1.

De Tubanters is goed op dreef en ging ook niet in de fout tegen Rood Zwart. Het was wederom Sam Wösting die met twee doelpunten erg belangrijk was voor de ploeg van Peter de Vries. Wösting opende de score al na één minuut spelen. Rood Zwart kwam goed terug op 1-1, maar zag de thuisploeg toch aan het langste eind trekken. Christiaan Noppers van Rood Zwart baalde als een stekker van de onnodige nederlaag. „De eerste helft waren we de bovenliggende partij en ook de tweede helft begonnen we goed. Daarna werden zij wel wat beter, maar ze werden ook niet heel gevaarlijk. En toen viel vijf minuten voor tijd toch nog die bal goed voor hun. Heel teleurstellend”, zei Noppers.

Vijfde klasse A

Hector - Twenthe gestaakt bij 2-0.

TVV - Hoeve Vooruit 2-1.

Manderveen - Vosta 10-0.

Buurse - Langeveen 2-0.

FC ’t Centrum - Diepenheim afgelast.

Vijfde klasse B

MEC - Vragender 0-1.

GSV’63 - Rietmolen 2-1.

Rekken - Neede 1-2.

Lochuizen - DEO 2-2.

SVBV - Erix afgelast.

Bredevoort - Meddo afgelast.

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Zege Robur et Velocitas 1 op SML 1**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 03:25 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 115 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Robur et Velocitas 1 heeft SML 1 met 4-1 verslagen in de 3e klasse op zondag.

In de huidige stand heeft Robur et Velocitas 20 punten en staat op de tweede plaats, terwijl SML met 10 punten op de tiende positie staat. In de laatste vijf wedstrijden heeft Robur et Velocitas vier overwinningen behaald en en één keer verloren, terwijl SML één overwinning en vier nederlagen heeft. Op zondag 10 december om 14.00 uur speelt Robur et Velocitas een thuiswedstrijd tegen SP Lochem op Sportpark Kerschoten.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**SC Meddo 3 verslaat Reunie 4**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 12:27 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 123 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

SC Meddo 3 heeft de thuiswedstrijd op zondag gewonnen van Reunie 4 in de 7e klasse. De wedstrijd eindigde in 5-1.

SC Meddo staat na deze wedstrijd op de derde positie met 16 punten, terwijl Reunie 4 op de achtste positie staat met 9 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft SC Meddo drie overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren, terwijl Reunie twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Op zondag 10 december om 10.00 uur speelt SC Meddo een uitwedstrijd tegen Sp Rekken op Sportpark 't Konder.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Rietmolen 1 verliest van GSV '63 1 in de 5e klasse**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 03:40 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 124 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Rietmolen 1 heeft bij met minimaal verschil verloren van GSV '63 1 op Sportpark De Brouwer. De 5e klasse-wedstrijd op zondag werd met 2-1 gewonnen door GSV '63.

Op dit moment heeft GSV '63 15 punten en staat op de zesde plaats, terwijl Rietmolen met 13 punten op de achtste positie staat. In de laatste vijf wedstrijden heeft GSV '63 drie overwinningen behaald en en twee keer verloren, terwijl Rietmolen twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Op zondag 10 december om 14.00 uur ontvangt Rietmolen Sp Rekken op Sportpark De Wieken.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**GFC 3 wint met 1-0 van Buurse 3**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 01:35 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 140 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

GFC 3 heeft zondag Buurse 3 verslagen in de 7e klasse. De thuisploeg trok de wedstrijd met 1-0 naar zich toe.

Op dit moment heeft GFC 7 punten en staat op de negende plaats, terwijl Buurse met 4 punten op de twaalfde positie staat. GFC heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Buurse. In de laatste vijf wedstrijden heeft GFC twee overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl Buurse vijf nederlagen heeft. Dit was de tweede overwinning met één doelpunt verschil van GFC dit seizoen. Volgende tegenstander voor GFC is Sp. Neede. De teams spelen tegen elkaar op zondag 10 december om 9.00 uur op Sportpark 't Haantje.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Eerste zege van het seizoen voor GSV '63 2**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 12:33 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 134 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

GSV '63 2 heeft na acht wedstrijden zonder zege eindelijk gewonnen in de 6e klasse. Witkampers 4 werd in een uitduel verslagen. GSV '63 won de wedstrijd met 1-2.

GSV '63 beëindigde een reeks van zeven wedstrijden op rij zonder overwinning. Witkampers staat nu laatste met 0 punten, terwijl GSV '63 de nummer 11 is met 3 punten. Witkampers heeft één wedstrijd minder gespeeld dan GSV '63. In de laatste vijf wedstrijden heeft Witkampers vijf keer verloren, terwijl GSV '63 één overwinning en vier nederlagen heeft. Op zondag 10 december om 11.00 uur speelt GSV '63 thuis tegen Sp. Neede op Sportpark De Brouwer.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**GSV '63 4 wint voor de vierde keer achter elkaar**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 12:34 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 142 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Het gaat goed met GSV '63 4 in de 7e klasse, ook in het duel met Diepenheim 5 werd een zege behaald. De winst van zondag op Sportpark De Brouwer betekent de vierde winst op rij voor GSV '63.

GSV '63 is lijstaanvoerder in de competitie met 19 punten, terwijl Diepenheim de nummer 10 is met 6 punten. Diepenheim heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan GSV '63. In de laatste vijf wedstrijden heeft GSV '63 vier overwinningen behaald en één keer gelijkgespeeld, terwijl Diepenheim twee overwinningen en drie nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor GSV '63 is Sp. Neede. De teams spelen tegen elkaar op zondag 10 december om 9.00 uur op Sportpark De Brouwer.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**FC Eibergen VR1 overklast in de uitwedstrijd door TVC '28 VR1**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 03:23 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 137 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

FC Eibergen VR1 heeft een pak slaag gekregen in de uitwedstrijd tegen TVC '28 VR1. Ze verloren met 9-0 in de 3e klasse.

Op dit moment heeft TVC '28 21 punten en staat op de tweede plaats, terwijl FC Eibergen met 10 punten op de vijfde positie staat. TVC '28 heeft één wedstrijd minder gespeeld dan FC Eibergen. In de laatste vijf wedstrijden heeft TVC '28 vier overwinningen behaald en één keer verloren, terwijl FC Eibergen twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor FC Eibergen is Sp. Neede. De teams spelen tegen elkaar op zondag 10 december om 11.15 uur op Sportpark 't Haantje.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Witkampers 4 dieper in de problemen na verlies tegen GSV '63 2**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 12:33 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 126 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Witkampers 4 is er ook niet in geslaagd om te winnen van GSV '63 2. Het duel eindigde in 1-2. Dit is voor Witkampers al de zevende wedstrijd op rij zonder overwinning in de 6e klasse.

Met 0 punten staat Witkampers op de twaalfde plaats, terwijl GSV '63 met 3 punten op de elfde plek staat. Witkampers heeft één wedstrijd minder gespeeld dan GSV '63. In de laatste vijf wedstrijden heeft Witkampers vijf keer verloren, terwijl GSV '63 één overwinning en vier nederlagen heeft. Op zondag 10 december om 12.15 uur speelt Witkampers bij SP Lochem op Sportpark De Elze.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Vorden 3 toont wederom uitstekende vorm met zege op SC Klarenbeek 3**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 01:49 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 161 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Vorden 3 is op dit moment moeilijk te stoppen en dat heeft SC Klarenbeek 3 zaterdag ook ondervonden op Europlanit Buiten Sportpark Vorden. De wedstrijd eindigde in 7-0, waarmee Vorden zijn zevende overwinning achter elkaar heeft behaald in de 6e klasse.

Met deze wedstrijd telt Vorden nu een reeks van drie wedstrijden zonder tegendoelpunten. Dit betekent dat Vorden op de tweede plaats staat met 21 punten en dat SC Klarenbeek op de negende positie staat met 7 punten. Vorden heeft één wedstrijd minder gespeeld dan SC Klarenbeek. Vorden heeft in de laatste vijf wedstrijden vijf overwinningen behaald, terwijl SC Klarenbeek twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Op zondag 10 december om 10.00 uur speelt Vorden bij SP Lochem op Sportpark De Elze.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Lochuizen 1 beëindigt reeks nederlagen met gelijkspel tegen DEO 1**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 03:23 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 155 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Hoewel er opnieuw niet gewonnen werd, beëindigde Lochuizen 1 zijn belabberde reeks van zes nederlagen achter elkaar in de 5e klasse. In de thuiswedstrijd tegen DEO 1 werd zondag met 2-2 gelijkgespeeld.

Het was toch de achtste wedstrijd op rij voor Lochuizen dat er niet gewonnen werd. Lochuizen staat nu laatste met 2 punten, terwijl DEO op de elfde plaats staat met 4 punten. In de laatste vijf wedstrijden heeft Lochuizen één keer gelijkgespeeld en vier keer verloren, terwijl DEO één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen heeft. Dit was het tweede gelijkspel van Lochuizen dit seizoen. Volgende tegenstander voor Lochuizen is Sp. Neede. De teams spelen tegen elkaar op zondag 10 december om 14.00 uur op Sportpark 't Haantje.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Ook SVO Twickel VR1 houdt SC Meddo VR1 van zege af**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 01:37 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 147 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

De wedstrijd tussen SC Meddo VR1 en SVO Twickel VR1 op Sportpark 't Konder is in 3-3 geëindigd. Voor SC Meddo betekent deze uitslag dat ze zeven keer achter elkaar niet hebben gewonnen, ze wachten daarmee nog steeds op een eerste overwinning in de 4e klasse.

Op dit moment heeft SC Meddo 3 punten en staat op de elfde plaats, terwijl SVO Twickel met 13 punten op de vijfde positie staat. In de laatste vijf wedstrijden heeft SC Meddo twee keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl SVO Twickel vier overwinningen en één gelijkspel heeft. Dit was het derde gelijkspel van SC Meddo dit seizoen. Op zondag 10 december om 11.30 uur speelt SC Meddo bij Sp Rekken op Sportpark 't Asterloo.

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

**Load-Date:** December 4, 2023

**End of Document**



**Dit is hoe het eerste team uit Brummen dit weekeinde speelde**

AD/Algemeen Dagblad.nl

3 december 2023 zondag 04:18 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 180 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Dit weekeinde werd weer gevoetbald. Ook Brummen kwam in actie. In dit artikel volgt een beknopte samenvatting van de gespeelde wedstrijd door het eerste elftal.

Oeken 1 - Harfsen 1: 1-3

Oeken 1 heeft de thuiswedstrijd tegen Harfsen 1 1-3 verloren in de 4e klasse op zaterdag. Oeken heeft 15 punten en staat op de zesde plek, terwijl Harfsen met 9 punten de tiende plek inneemt. Harfsen heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Oeken. Oeken heeft in de laatste vijf wedstrijden twee overwinningen behaald drie keer verloren, terwijl Harfsen twee overwinningen en drie nederlagen heeft. Volgende tegenstander voor Oeken is SP Teuge. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 9 december om 15.00 uur op Sportpark De Dulmer.

Verwacht

De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld, de resultaten volgen nog: Spcl. Brummen VR1 - Eerbeekse Boys VR1, De Hoven 1 - SHE 1 en SV Twello 1 - Spcl. Brummen 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:** December 4, 2023

**End of Document**