Norg - Recente ontwikkelingen

* Tot 1 januari [1998](http://nl.wikipedia.org/wiki/1998) was Norg een zelfstandige [gemeente](http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(bestuur)), met de bijbehorende dorpen [Veenhuizen](http://nl.wikipedia.org/wiki/Veenhuizen_(Noordenveld)), [Een](http://nl.wikipedia.org/wiki/Een_(plaats)), [Een West](http://nl.wikipedia.org/wiki/Een_West), [Peest](http://nl.wikipedia.org/wiki/Peest), [Westervelde](http://nl.wikipedia.org/wiki/Westervelde" \o "Westervelde), [Langelo](http://nl.wikipedia.org/wiki/Langelo_(Drenthe)" \o "Langelo (Drenthe)), [Zuidvelde](http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidvelde" \o "Zuidvelde) en [Huis ter Heide](http://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_ter_Heide_(Drenthe)).
* Sinds de [gemeentelijke herindeling](http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentelijke_herindeling_in_Nederland) van Drenthe in [1998](http://nl.wikipedia.org/wiki/1998) maakt Norg deel uit van de gemeente [Noordenveld](http://nl.wikipedia.org/wiki/Noordenveld_(gemeente)), samen met de vroegere buurgemeenten [Peize](http://nl.wikipedia.org/wiki/Peize" \o "Peize) en [Roden](http://nl.wikipedia.org/wiki/Roden_(Nederland)).
* De oppervlakte van de gemeente Norg was ongeveer de helft van de huidige gemeente Noordenveld.
* Peize en Roden vormen de andere helft van de nieuwe gemeente.
* Roden is nu de 'hoofdplaats', waar de meeste voorzieningen zijn. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Norg zou samengaan met de gemeenten Vries en Zuidlaren, terwijl Roden en Peize zouden samengaan met Eelde.
* Dit is uiteindelijk niet doorgegaan.
* Norg heeft zich, met name na de herindeling, ontwikkeld tot forensenplaats.
* In verhouding tot het aantal inwoners is er weinig werkgelegenheid.
* De meeste inwoners werken in grotere plaatsen in de omgeving zoals Roden, Assen, Groningen of Drachten.

Norg - Nieuwbouw

* Op dit moment is in Norg nog maar weinig ruimte voor nieuwbouw.
* De aanwezige natuur- en bosgebieden maken dit onmogelijk.
* Er is de afgelopen 40 jaar in een aantal fasen nieuwbouw gepleegd:
* Grootveenweg/Vogelbuurt (1970-1974) (170 woningen)
* Batinge (1976) (100 woningen)
* Dikninge/Laan van Havezathen (1978) (85 woningen)
* Entinge (1980) (50 woningen)
* Havixhorst/Oldengaarde (1984) (60 woningen)
* Fabriekstraat/Rondweg (1992) (25 woningen)
* Grootveen-Eszoom (1994) (125 woningen)
* Industrieterrein Ordel (1995) (10 woningen + bedrijfspand)
* Halverwege 2012 wordt (als alles volgens plan verloopt) een begin gemaakt met de bouw van de nieuwe wijk Oosterveld.
* In de wijk moeten circa 250-300 woningen worden gebouwd, van villa's tot sociale woningbouw.
* In het voorjaar van 2012 wordt begonnen met de aanleg van een tweetal rotondes en een ontsluitingsweg voor de nieuwe wijk, tussen de Donderseweg en de Peesterstraat.
* Daarna kan worden begonnen met de eerste fase van het nieuwbouwproject.
* Ook op de Brinkhofweide begint men in 2012 met bouwen.
* Hier zal een appartementencomplex voor senioren verrijzen.

Infrastructuur

* Norg kent, zoals veel omliggende dorpen wel hebben, geen rondweg.
* Het doorgaande verkeer moet dwars door het centrum heen.
* In 2008 is het gehele stratenplan in het centrum gerenoveerd.
* In Norg is een klein bedrijventerrein, Ordel.
* Hier zijn ongeveer 10 ondernemers gevestigd in een klein pand met een eigen woning. Norg kent geen spoorwegen en slechts een paar kleine waterwegen: De [Norgervaart](http://nl.wikipedia.org/wiki/Norgervaart_(waterloop)" \o "Norgervaart (waterloop)), het Groote Diep en het Oostervoortsche Diep.
* Deze zijn echter niet geschikt voor boten en worden voornamelijk gebruikt voor de hengelsport en recreatie. Oorspronkelijk zou de Norgervaart, die stopt in Huis ter Heide, via Norg worden doorgetrokken naar de toenmalige jachthaven in Roden.
* Maar de gemeente Norg besloot eind 19de eeuw dat dit te veel geld zou kosten.