Vandaag staat er een belangrijke wedstrijd op het programma, we kunnen namelijk op 3 punten los komen te staan van de nummer 2, als we vandaag de 3 punten hier houden.

Maar, dat is niet eventjes van zo gezegd, zo gedaan, aangezien onze tegenstander olympia is.

Hier hebben we voor 4 weken terug nog een hele lastige aan gehad in de beker.

We weten namelijk dat zij met afstandsschoten erg gevaarlijk zijn, aangezien we er in de beker binnen 10 minuten 3 om de oren kregen en zo al binnen 10 minuten tegen een 3-0 achterstand aankeken.

Wel nog teruggekomen tot 3-2 (jaja, die veerkracht van ons..), maar ja, het wordt wel heel lastig om die dan nog om te buigen tot een overwinning..

We waren dus gewaarschuwd!

Afijn, we komen om 10.00 uur bij elkaar en kregen al meteen te horen dat we door de vele regen niet op ons eigen, o zo vertrouwde, favoveld (hoofdveld)mochten. Nee, we moesten op veld 2.

Tijdens de warming up, kwamen we er ook nog eens achter dat de tegenstander ook blauw droeg en wij de kanariegele shirts aan moesten…grrrr. Niet iedereen kan die vele veranderingen handelen, beste mensen!! Sommige zijn daar best gevoelig voor hoor! Of ja, nou, ik bedoel…ja, met niet iedereen bedoel ik, of ja….oke oke oke!! De meesten kunnen het wel handelen, sorry hoor, ik overdreef ietwat, mja, ik ben ook maar een mens! Sorry? Wat zei je? ….zucht…okeee…iedereen kan dat handelen, op eentje na dan…Zo beter?? Tjongejongejonge…waar maak je je toch druk om, ik kan me toch ook vergissen…tssss.

Uhmmm, waar waren we?? Oooow ja, de wedstrijd!! Uhmm, warming up? Check! Bespreking en opstelling? Check! Publiek? Check! Veel publiek? Check!! WTF!!!! Hoeveel mensen staan daar even op een regenachtige zondagmorgen naar ons te kijken?? Vette shit man!

Nou, scheids fluit af en hoppaaaaaa!! Draaan!!

Net als met de beker in Boxmeer is het al binnen een paar minuten raak….Maarrrrr…Nu aan onze zijde!!! Joehoei!! Danique stuift met de bal naar voren, zet de bal scherp voor, Angie rent er tegen aan en schiet…tegen de lat, maar krijgt de bal weer voor de voeten en legt terug op Karlijn E. die haalt verwoestend uit en het staat 1-0!!! Jajajajajajaaaa!!

Goed begin, maar is het dan per definitie ook goed voetbal?? NEEN!! Het was een beetje rommelig zeg maar.

Na een kwartiertje voetballen sloeg ook nog eens het noodlot toe voor Kim. Kim rende op de bal af, de tegenstander rende er ook op af, Kim schopt vol tegen de bal, de tegenstander vliegt vol op Kim haar scheenbeen. Gelukkig het been niet doormidden, maar de knie heeft de klap op moeten vangen en met veel last van dr knie, moest Kim toch het veld gaan verlaten. De tegenstander kreeg een gele kaart en moest voor 10 minuten het veld verlaten.

De wedstrijd werd hervat, maar we bleven niet goed spelen.

Het voetbal wat wij zo goed kunnen, namelijk het balletje rond laten gaan, op een lekker tempo, mooie combinaties, het was nergens meer terug te vinden. We hanteerden veel de lange bal.

Echt niet dames SVEB- waardig!!

Wat is er aan de hand met ons?? Is het de regen? Of komt het door het vele publiek wat we vooraf niet verwacht hadden? Is het gemakzucht?? What’s going on???

En dan slaat wederom het noodlot toe, het wordt 1-1. Een EDje… Maar goed, niet getreurd dames!! Kom op!! Wij kunnen beter!!!

In de rust, werd door onze interim trainster eventjes gemeld dat we nu toch echt anders moesten gaan voetballen!! Stoppen met die lange ballen en lekker het balletje rondtikken, want dat kunnen wij!

De tweede helft was dan ook een groot verschil met de eerste.

We gingen eindelijk weer voetballen en warempel…de kansjes begonnen ook te komen.

Sterker nog, de ene kans na de andere kans komt,maar de bal wil er nog niet in. Of de lat is een sta in de weg, of de paal, of die verrekte keepster had weer de bal!

Echt serieus!! Ieder goed schot op goal, die je gewoon eigenlijk al telt, heeft die keepster! Dan redde ze weer echt mooi en dan stond ze net weer goed opgesteld.. HOE FRUSTREREND IS DAT!!!

Maar goed, we blijven hoop houden! Het spel speelt zich voornamelijk af op de helft van de tegenstander. Kans na kans, dan van Maloe, dan van Karlijn, Rianne, Angie, Danique, maar de bal vertikt het om in het doel te gaan.

Tot de laatste minuut, bleef het spannend en hebben de mensen langs de kant hun longen uit hun lijf geschreeuwd, maar het heeft niet mogen baten, want daar blies de scheidsrechter voor de laatste maal op het fluitje.

Eindstand: 1-1. Tja, nu kun je denken, is toch goed?? Toch nog een punt?! Ja, dat is zeker zo, maar op basis van de tweede helft had er gewoon meer ingezeten en was meer ook zeker verdiend geweest. Dan is het gewoon best lastig om blij te zijn met een punt. Het voelt dan gewoon een beetje zuur.

Maar goed, eventjes balen en dan de kopjes weer omhoog, de neusjes weer vooruit, want….

Volgende week wederom een thuiswedstrijd en wel tegen Resia!

Kom op dames!! We gaan ervoor, lekker voetballen en dan zijn volgende week de 3 puntjes weer voor ons!!