Na het teleurstellende gelijkspel in Mierlo hout vorige week, stond vandaag de thuiswedstrijd tegen Helden op het programma. Helden een tegenstander waar we het altijd erg lastig tegen hebben.

We moesten vandaag dus echt uit een ander vaatje tappen dan vorige week.

Gisteravond was de jaarlijkse traditie van de voetbalclub: de toep en kienavond. Alleen helaas er was niemand bij die de 3 punten voor ons gewonnen had. Nee, we moeten het toch echt zelf gaan doen!!

Positief puntje van vandaag: Jill, is langzaam weer terug aan het komen en mocht het in de tweede helft weer eens gaan proberen! Kim moet nog even wachten tot na de winterstop en aangezien Lobke er vandaag niet was, mocht zij vandaag voor leidster spelen!

Afijn, het was 10.00 uur, dus tijd om om te gaan kleden. Voordat we aan de warming up startte, kregen we nog even een speech van onze trainer. Een paar mooie woorden om ons weer even op scherp te zetten.

Dan de warming up en hoppaaaaaa, draan!!!

De eerste helft leek alsof er van de mooie speech van onze trainer niks was binnen gekomen.

Het was werkelijk niet om aan te zien: duels werden niet gewonnen, er werd niet voor elkaar door het vuur gegaan, geen beleving, geen passie, geen strijd, geen wil om te winnen….

Waar komt dit door?? Is het een bepaalde druk die iedereen voelt? Angst? Het stukje aan de top komen is een ding, maar er blijven…?? Is het dat?? Ik weet het niet en ik denk dat er ook moeilijk een antwoord op te vinden is.

Om het verhaal nog allemaal wat dramatischer te laten klinken, komen we uiteindelijk dus ook met 0-1 achter te staan.

Het was echt niet zo dat wij 0 kansen kregen hoor, nee, integendeel, we kregen er verschillende…Alleen, een oude voetbalregel is nu eenmaal, als je m zelf niet maakt, vliegt ie er aan de andere kant in…

Met deze stand gaan we dus ook rusten..

In de rust hoef ik natuurlijk niet te vertellen wat er gezegd is geworden, dus de 2e helft met goede hoop het veld weer op. Kom op dames!!! Pak dit samen op!! Wij kunnen dit!!

Helaas oppeppende woorden lijken niet binnen te komen, want ook de 2e helft is niet veel beter.

Ja, de eerste paar minuten lijkt het er even op, er komen een paar goede kansen achter elkaar, maar dan houdt het weer op… Langs de kant ging iedereen al mee zoeken om de kracht, de wil, de passie en noem maar op weer terug te vinden, want misschien zijn ze hier bij de vorige thuiswedstrijd wel blijven liggen? Maar het mocht niet baten, langs de kant werd ook niks gevonden.. het moet nu dus echt vanuit ons zelf komen!

Kansen?? Ja, die krijgen we nog wel, waarvan er ééntje toch echt al geteld werd door velen:

Danique komt op en zet de bal perfect voor, Karlijn E. tikt m binnen…Althans…dat denkt iedereen….Neeeeeee, werkelijk, hoe is het mogelijk!! Zit die keepster er op een of andere miraculeuze wijze toch nog aan!

En ervoor had zei een schot van Rianne ook al niet te pakken, maar uiteindelijk toch wel….grrrrr best frustrerend hoor!

De stand blijft 0-1…;’(

Veel moois kan ik helaas deze week niet schrijven over de wedstrijd. Volgende week een nieuwe kans dan mogen we naar Oploo en staan de dames van ST Excellent/westerbeekse boys ons op te wachten.

Kom op dames!! Nog een wedstrijdje en dan hebben we winterstop!!