Beste Hilversummers,

Allereerst wens ik u een heel goed en gezond 2022.

Hier zit ik weer in een lege Vituskerk. Vorig jaar zat ik op precies dezelfde plek. Omdat we geen nieuwjaarsbijeenkomst konden houden, besloten we een nieuwjaarsfilm te maken. Op dat moment was Nederland vol goede hoop:

de vaccinatiecampagne ging bijna beginnen en dat zou onze uitweg uit de coronacrisis zijn.

Maar nu, een jaar later, zit Nederland opnieuw op slot. De nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Hilversum gaat wederom niet door, óók het traditionele concert van het Radio Filharmonisch Orkest niet. De uitreiking van de gemeentespeld aan Jan en Marcel Jongerius vindt ook op een ander moment plaats.

De harde lockdown en de coronamaatregelen die daaraan vooraf gingen, stemmen somber. Vooral omdat we met elkaar zó hoopten dat we inmiddels uit de crisis zouden zijn. Is er wel licht aan het einde van de tunnel? Dat is een vraag die ons allemaal bezighoudt.

We hebben perspectief nodig. Gelukkig gaat het nieuwe kabinet nu aan de slag met een plan voor de lange termijn, mede op advies van de 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Dit plan moet er eind januari zijn en biedt ons hopelijk meer houvast.

Op deze plek, in de Vituskerk, wil ik ook kort terugblikken op mijn persoonlijke jaar. Half april werd ik getroffen door Encefalitis. Deze gemene virale hersenontsteking maakte dat ik vijf maanden uit de running was. De berichten die ik uit heel Hilversum ontving, waren werkelijk overweldigend. Een enorme steun in een voor mij angstige en kwetsbare periode. Mijn streven om de Hilversumse overheid een menselijker gezicht te geven, is blijkbaar geslaagd.

Gelukkig lijkt mijn herstel zich nu echt door te zetten en kan ik het jaar 2022 met een gerust hart tegemoet zien. Over mijn gevoelens tijdens mijn ziekte ga ik nu niet uitweiden. Liever lees ik een kort gedichtje voor van M. Vasalis. Zij legt precies de vinger op de zere plek.

“Zoveel soorten van verdriet

Ik noem ze niet

Maar een, het afstand doen en scheiden

En niet het snijden doet zo’n pijn

Maar het afgesneden zijn.”

Op dit moment bevinden we ons opnieuw in een lockdown. Eentje die ons allemaal raakt, maar de ondernemers wel érg hard. Net voor de feestdagen je winkel, horecazaak of andere onderneming moeten sluiten, is een nachtmerrie. En dat geldt natuurlijk ook voor de culturele sector, die in de normaal gesproken drukke decembermaand niemand meer mocht ontvangen.

Vorig jaar sprak ik in de nieuwjaarsvideo mijn respect uit voor ondernemend Hilversum. Want wat wisten zij zich met creatieve oplossingen dapper staande te houden in de coronacrisis, waarin ze plotseling moesten werken met click & collect of van een restaurant opeens een bezorgservice werden.

In deze nieuwe lockdown merk ik verschil met de vorige keren. Veel ondernemers hebben de hoop die ze eerder hadden verloren. Ze zijn boos, verdrietig en voelen zich onmachtig. En dat begrijp ik, want wanneer je al bijna twee jaar lang alle zeilen bijzet om in deze crisis te blijven bestaan, dan voelt een nieuwe sluiting als een mokerslag.

Als burgemeester sta ik het liefst náást de ondernemers. Ik wil graag een burgervader zijn voor alle Hilversummers en dus ook voor de ondernemers. Toch ontkom ik er niet aan om indien nodig ook te handhaven. Die rol moet alleen niet te dominant worden. Dit is een spanningsveld voor mij en vele collega-burgemeesters.

Maar bovenal leef ik mee met alle ondernemers in deze tijd waarin perspectief soms lijkt te ontbreken. Dat was ook mijn boodschap in de brief die ik ze onlangs heb gestuurd. De gemeente probeert ondernemers op allerlei mogelijke manieren te helpen. Met subsidieregelingen en zeer binnenkort ook met maatschappelijke ondersteuning. Daarover vertellen we snel meer.

Ik hoop van harte dat het lukt om vertrouwen te houden in de toekomst. Er is nog zoveel moois om te koesteren. Laten we bouwen aan deze nieuwe wereld, met of zonder virus. En: we doen het sámen!

De witte tenten van de GGD Gooi en Vechtstreek: het is inmiddels een bekend gezicht voor vele Hilversummers, die zich hebben laten testen of hun vaccinaties hebben gekregen. De vaccinaties zouden ons ticket uit de crisis zijn. Inmiddels weten we dat dit nog niet het geval is. Afgelopen herfst zaten de ziekenhuizen weer dicht tegen code zwart aan. En nog steeds is het gevaar niet geweken.

Deze medische crisis is uitgegroeid tot een maatschappelijke crisis. In het debat was het in dit tweede coronajaar regelmatig code rood. Hilversum is wekelijks het decor van anti-coronademonstraties en de avondklok leidde tot rellen. De boa’s – onze moedige gemeentelijke handhavers – en politie in Hilversum kregen het hierbij soms flink te verduren. Mensen staan steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar. Zelfs in families of binnen relaties. En eenzaamheid ligt nog steeds op de loer.

Het begin van de coronacrisis kenmerkte zich door verbinding. Maar er heeft een omslag plaatsgevonden. Laten we proberen dat gevoel van die eerste tijd – en die bijzondere saamhorigheid van toen – terug te halen. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn, maar laten we elkaar wél blijven respecteren. Er is maar één boosdoener en dat is Covid-19. Het virus dat het ene moment lijkt te slapen en dan weer genadeloos toeslaat, en de samenleving ontwricht.

Ik sta hier met René Stumpel, baas van de GGD Gooi en Vechtstreek.

GESPREK

We staan hier bij de Fabritiuschool. De overheid heeft sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo ingegrepen in het leven van burgers als nu in deze tijd. Het sluiten van de scholen is daar een voorbeeld van. Kinderen en jongeren zaten in december voor de derde keer sinds de coronacrisis thuis. Sommige leerlingen gedijen hier goed bij, maar het gros mist het contact met medeleerlingen en met leerkrachten. Gelukkig zijn de basisscholen en de middelbare scholen inmiddels weer open.

Kinderen en jongeren staan anders in het leven. Momenteel groeien er al kleine kinderen op die er geen weet van hebben dat ons leven sinds maart 2020 zo radicaal is veranderd. Maar het merendeel merkt wél verschil met twee jaar geleden.

Ik vind het belangrijk om met de Hilversumse jeugd in gesprek te blijven. Zeker nu in coronatijd. Vorig jaar sprak ik al met middelbare scholieren om te horen hoe zij erin staan. Afgelopen februari bracht ik net na het einde van de lockdown een bezoek aan leerlingen van groep 8 van de Violenschool. Het viel me op hoe blij de kinderen waren om weer naar school te gaan. Uit die gesprekken bleek ook hoe belangrijk rituelen zijn. De leerlingen hoopten dat ze hun basisschooltijd konden afsluiten zoals dat hoort: met een kamp en een eindmusical.

Daarnaast viel het me op dat jonge mensen de coronatijd niet alleen maar als een belemmering zien. Ja, het is er, en ze hebben er in meer of mindere mate last van. Maar als je ze over de toekomst hoort praten, dan komt het woord corona daar zelden in voor.

De jeugd bouwt aan een toekomst waar het coronavirus onderdeel van is. Een nieuw tijdperk en ook ónze toekomst. Wij volwassenen kunnen een voorbeeld nemen aan de jeugd en hen ons vertrouwen geven. Tegelijkertijd moeten wij de weg voor hen vrijmaken. Dat kunnen we onder meer doen door te zorgen voor gelijkere kansen in de maatschappij. Op die manier wordt de samenleving uiteindelijk weer krachtig en weerbaar.

In de vertrouwde omgeving van mijn kamer in het Raadhuis, wil ik het tenslotte hebben over vertrouwen. In tijden van crisis moeten we vertrouwen houden.

In een goede afloop, in elkaar én in de overheid.

Thom de Graaff, vicepresident van de Raad van State, schreef deze zomer een interessant artikel in Elsevier Weekblad. Hierin noemde hij vertrouwen het bindmiddel van de democratische rechtsstaat. Dat vertrouwen staat sinds de coronacrisis onder druk. Kwesties als de toeslagenaffaire helpen hier niet aan mee.

Maar vertrouwen moet ook van twee kanten komen. Als mensen vertrouwen schenken, willen ze ook vertrouwen terug krijgen. Maar Nederlanders voelen zich beknot in hun vrijheid en stellen vragen over de logica van het beleid. Sommigen geven op agressieve wijze uiting aan hun gevoelens. Kijk naar de rellen in Rotterdam, en in Amsterdam waar het bijna elk weekend prijs is.

Ik hoop dat het in 2022 lukt om het wederzijdse vertrouwen weer te herstellen.

Als gemeente doen we dat door niet alleen in dit Raadhuis te blijven zitten, maar juist de straat op te gaan. Dáár gebeurt het! Ook gaan we graag het gesprek met inwoners aan in wijksessies, bijvoorbeeld over de toekomst van de stad.

Door elkaar in de ogen te kijken en te weten wat er onder de mensen leeft, hopen we de kloof tussen inwoners en de overheid te verkleinen. Het college heeft hier in de afgelopen periode veel werk van gemaakt. Het directe contact met inwoners is van grote meerwaarde bij het besturen van de stad.

Als burgemeester heb ik de afgelopen jaren geprobeerd zoveel mogelijk ín de samenleving te staan. Ik heb talloze inwoners gesproken. Ik heb stage gelopen bij allerlei bedrijven en instellingen. En op oudjaarsavond liep ik mee met de brandweer en politie. Voor mij is het altijd belangrijk om niet alleen burgemeester te zijn, maar vooral ook burgervader. In deze coronatijd heb ik opnieuw gemerkt hoe inwoners dit waarderen.

Aan mijn opvolger Gerhard van den Top wil ik vragen om oog te houden voor mensen die in Hilversum met hun voeten in de klei staan: hulpverleners, boa’s, zorgmedewerkers, leerkrachten én ambtenaren. Mensen die in de praktijk zaken oplossen en vaak het eerste aanspreekpunt zijn. Deze uitvoerders maken het verschil.

Ook hoop ik dat er aandacht blijft voor kwetsbare mensen. Zij hebben onze zorg nodig. Juist nu. En nogmaals: geef vertrouwen aan jongeren. Zij zijn de toekomst. Laat hen probéren, struikelen en uiteindelijk bouwen aan onze samenleving.

Nu is het tijd om 2021 achter ons te laten en vooruit te kijken naar 2022. Ik ga mijn laatste weken als burgemeester van Hilversum in. Half februari neem ik afscheid van deze prachtige stad. Het is een cadeau dat ik na mijn ziekte nog terug kon komen. Voor mijn afscheid maak ik een tour langs enkele buurthuizen. De burgemeester komt naar u toe! Daarover krijgt u binnenkort meer informatie.

Mijn familie had vroeger al banden met Hilversum en inmiddels heb ik de stad ook in mijn hart gesloten. Ik ben trots dat ik ruim tien jaar lang uw burgemeester kon zijn. Voor nu wens ik u een vreugdevol 2022, waarin we samen met elkaar de schouders eronder zetten en blijven bouwen aan vertrouwen.

Het gaat u allen goed.