Profiling cognition in fragile X syndrome: A psychophysiological and neuropsychological approach
van der Molen, M.J.W.

Citation for published version (APA):
Acknowledgements / Dankwoord
Een proefschrift, wie had dat gedacht? (ik niet...). Dit is dan ook de plek om de mensen te bedanken die een belangrijke bijdrage hebben geleverd en/of mij hebben gesteund. Vooral wil ik ook de mensen bedanken die vertrouwen in mij hebben gehad.

Een van deze personen is Christina van den Heuvel. Mijn eerste (en wellicht belangrijkste mentor) op de middelbare school. Jouw vertrouwen in mij heeft ervoor gezorgd dat ik niet onnodig afdwaalde en uiteindelijk kon doen wat ik doe. Dit ben ik niet vergeten. Hartelijk dank hiervoor!

Il mio supervisore: Chiara Incoccia. Mi hai insegnato la neuropsicologia. Grazie per il supporto e per fornire un ambiente stimolante di imparare.


Zonder de steun en de medewerking van de fragiele X vereniging en alle deelnemende families was het niet mogelijk geweest om dit proefschrift te schrijven. Ik wil dan ook alle families hartelijk danken voor hun belangrijke bijdrage.


Graag wil ik de promotiecommissie bedanken voor het lezen van het proefschrift en hun bereidheid om rekening te houden met het strakke schema.
van deadlines. Reinout Wiers, Eveline Crone, Frank Kooy, Chantal Kemner en Hilde Geurts, hartelijk bedankt!

Reinout, bedankt voor je ‘adoptieplan’ en de mogelijkheid om de Developmental Psychopathology Labs te mogen co-organiseren. Daarnaast was je een sterke (en inmiddels gevreesde) (tafel)tennis opponent. Hopelijk kunnen we deze wedstrijdjes blijven voortzetten. En Ellen, onze onmisbare kracht op de afdeling. Bedankt voor de altijd spannende (tafel)tennis potjes.


And then?! De jongens: Arie, Bassie en Bartje! Bedankt voor jullie vriendschap en het nooit te hoeven uitleggen wat ik in Amsterdam deed. Het proefschrift was soms een excuus om niet langs te komen. That’s over now! One is all you need! Laten we meer afspreken. De jongere jongens: Daan en Ernst. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan het IED paper en de gezellige poolavondjes. En Daan, dank voor het schieten van die mooie coverfoto!

De meisjes: Anna & Coosje! Inmiddels ook eigenlijk mijn zussen, zo goed en lang kennen we elkaar. Ik ben er trots op om met jullie bevriend te zijn en onze vriendschap heeft me gedurende de AIO-dip (ja echt 1, zoveel waren er niet) heen geholpen. Bedankt voor de vele Roeter en Kriterion lunches en biertjes. Laten we die vooral in stand houden.

Soms voelde ik me wel een nomade binnen ontwikkelingspsychologie. Inmiddels heb ik op veel kamers gezeten, maar daardoor heb ik ook veel leuke kamergenoten gehad. Kamer 1: Dorothy & Mike X. Thanks for being there during the first period of my phd studies. I have learned a lot from you and I
enjoyed our (serious and less serious) discussions. Mike, seriously, when are we going to build that Tea Cup boat? That will definitely get those oscillations in-synch! Kamer 2: Sara, Mariët, Jasper. Jullie waren het langst mijn roomies en ik vind het nog steeds jammer dat jullie (Jasper en Sara) zijn verhuisd naar P. Sara, bedankt voor je onmisbare programmeerskills, je goede muzieksmaak, en vooral je ongekende enthousiasme in zowat...alles. Echt, ik beloof dat ik een keer mee ga naar Paradiso. Mariët, bedankt voor de steun, de gesprekken en de gezellige trip naar Londen. Jij was een van de Weinige sparringpartners op het gebied van verstandelijke beperking. Kamer 3: Irene, Anika en Dilene (en later Wouter B. en Esther). Ik had zo mijn twijfels over de verhuizing naar de gezellige kamer van de afdeling. Zou ik wel aan werken toekomen? Regelmatisch thuizerken bleek 1 optie, maar naast de gezelligheid werd er ook hard gewerkt op 720. Ook jullie bedankt voor de steun. Kamer 4: Tessa, Bianca, Maaike en Anna (was in VS maar toch een beetje aanwezig). Leuk dat ik met jullie nog de overstap naar de Diamantbeurs heb mogen meemaken. Met eigen lunchhoek zonder twijfel de leukste kamer van de 6e. Hopelijk kunnen we die nog regelmatig gebruiken tijdens mijn gastoptreden op maandag.

Wouter W. en Bregtje! Geen kamergenoten maar wel partners-in-crime wanneer het gaat om afronding van het proefschrift. Bedankt voor de gesprekken en de steun. Het was fijn om in zo'n fase niet als enige te hoeven stressen.

Tot slot, Timmie: mijn mede PSV-fan (ik hoop wel dat ik nu de Agnietenkapel nog binnenkom!). Bedankt voor de (spaarzame!) ochtendtrainingssessies die zonder twijfel hebben geholpen om een fris en nieuw perspectief te krijgen wanneer nodig.

Mijn ouders: Connie en Maurits. Hartelijk dank voor het bieden van de blijkbaar prima gene-environment combinatie. Het zelf uitzoeken en zelf doen had ik al heel vroeg onder de knie, maar zonder het bieden van alle mogelijkheden was ik niet waar ik nu ben. En Maurits, ik ben nog steeds benieuwd wat voor werk je doet. Die vier jaar op dezelfde afdeling werken hebben daarbij niet geholpen.
Tot slot wil ik de belangrijkste persoon in mijn leven bedanken: Vinéta. Wat ben ik blij dat ik op die ene dag in december 2004 naar Hilversum ben gekomen en jou heb ontmoet. En wat ben ik blij dat ik je uiteindelijk kon overhalen om in Nederland te blijven. Jouw steun, interesse en liefde zijn zo belangrijk voor me geweest. Overigens is deze prestatie niets vergeleken met wat jij in zo’n korte periode in Nederland hebt bereikt. Door je doorzettingsvermogen en werkmentaliteit wist je precies in welk schuitje ik zat en kon je begrip opbrengen voor de nodige investeringen. Ik hoop dat ik er voor jou op een gelijke manier kan zijn en laten we snel weer mooie avonturen beleven in Zuid-Afrika. Ik hou van je!

Melle

2 oktober, 2011