**Marianne Polderman-Kortekaas (15 oktober 1947) - Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:**

Beste Marianne, U bent een vrouw met power. In het verleden deed u tweemaal mee met de Para-Olympische Spelen en won maar liefst zes medailles. Driemaal goud, driemaal zilver. Een groot kampioen dus. Zwemmen, atletiek, u beheerste veel onderdelen. Ongetwijfeld heeft u hier ook de basis gelegd voor uw verdere leven met als motto; ga uit van je kracht en geef nooit op. Dat zie ik inderdaad overal in terug. Ook op muzikaal gebied.

Dertig jaar was u lid van het Dominicuskoor en lid van de werkgroep Dominicus Duurzaam van de Dominicusgemeente in Amsterdam. U en uw man Ronald Polderman, die ook lid was van het koor, zijn beiden blind. Normaal notenschrift lezen kon dus niet, maar daar hadden jullie wat op gevonden. Jullie namen tijdens de wekelijkse repetitie je partijen op voor zelfstudie. Een koorlid typte de teksten voor u uit en thuis zetten jullie deze met een machine in braille om. Dit stuurde u ook andere blinden en slechtzienden

toe. Elk lied werd een klein boekje met een titelblad. Noten hadden jullie niet, en het braillemuziekschrift kenden jullie niet. Het koorlid zijn was voor dus hard werken. Jullie schreven zelf nieuwe liederen in

braille, ordenden de liedteksten, namen nieuwe liederen op en oefenden thuis zonder noten, zonder maataanduidingen en zonder het kunnen zien van

de aanwijzingen van de dirigent. Uiterst knap natuurlijk. Persoonlijk waardeer ik deze vorm van omdenken, proberen drempels weg te nemen, onder het motto, wat kan wel!

Tussen 2004 en 1018 was u vrijwilliger bij Cormeta, Sportvereniging voor visueel beperkten. Hier heeft u een onuitwisbare indruk achtergelaten. Zo was u daar onder andere coördinator zwemmen. Met uw achtergrond als topzwemster was dat natuurlijk helemaal uw terrein. Dat zou u zeker nog langer hebben volgehouden, maar vanwege uw verhuizing naar het Schild stopte dit. Bij Cormeta viel ook uw scherpte en alertheid op. U hield namelijk precies bij wie er jarig was en dus minstens op de dag zelf even een telefoontje van u kon verwachten. Altijd ingeluid met een vrolijk melodietje. Maar ook andere feestdagen van mensen hield u bij.

Bijzondere vermelding verdient een project in Chili waar u en Ronald zich rond 1995 een aantal jaren actief voor heeft ingezet. En dat ook financieel ondersteund werd vanuit de Dominicusgemeente (en vele andere fondsen en particulieren). ‘Alleen al hiérvoor verdienen

ze een lintje’, schreef een informant die u in die tijd had meegemaakt. Jullie kregen het voor elkaar een zeecontainer vol hulpgoederen te vergaren. Marianne, u bent een verbindende schakel tussen ziende en blinde mensen. En dat wordt gewaardeerd.

Het doet mij daarom veel plezier om u te mogen zeggen dat, voor al uw verdiensten op het terrein van welzijn, religieus leven en sport, het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.