**Algemeen politieke beschouwingen 2021 - SP**

**PS-vergadering - maandag 28 juni 2021**

Voorzitter,

Met het uitspreken van de algemeen-politieke beschouwingen vandaag, door alle in onze Staten vertegenwoordigde fracties, blikken we vooruit op het komende politieke jaar en kijken we achterom naar de afgelopen periode.

Om met het laatste te beginnen. Als alles loopt zoals we hopen laten we deze zomer een voor veel van onze inwoners heftige periode achter ons. De fractie van de SP in deze Staten staat even stil bij een ieder die binnen familie-, vrienden- of kennissenkring iemand heeft verloren aan de gevolgen van de coronapandemie. Ook diegenen die na een coronabesmetting nog altijd te maken hebben met een fysieke en mentale nasleep verdienen ons medeleven.

Dit coronavirus heeft ook in onze provincie flink huis gehouden, met alle gevolgen van dien. Behalve het gegeven dat vele honderden aan de gevolgen van Covid-19 zijn overleden, heeft een veelvoud hiervan hun leven drastisch zien veranderen. Door maatregelen, die noodzakelijk waren om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in toom te kunnen houden, werden onze inwoners geconfronteerd met zaken als verplicht thuiswerken, thuis-leren en vooral thuiszitten. Op enkele perioden van voorzichtige openstelling na, sloten culturele en maatschappelijke instellingen noodgedwongen de deuren. Dat gold ook voor het overgrote deel van de horeca. Dat heeft economisch enorme gevolgen, maar vooral ook het welzijn van onze burgers is ernstig aangetast, ook omdat sporten en bewegen – vooral in groepsverband – vrijwel niet mogelijk was.

Ook de SP was blij met de voortvarendheid waarmee onze Staten voor de zomer van 2020 geld beschikbaar stelde voor steunmaatregelen om economie, welzijn en cultuur bij te staan. De koppeling met duurzaamheidsplannen werd en wordt ook door ons van harte ondersteund. Echter, de uitvoering van de regelingen vraagt veel tijd. Dat begrijpen we, maar we lopen gevaar dat onze goede bedoelingen voor veel bedrijven, veel culturele instellingen – en dus voor veel inwoners – erg laat komt. Misschien wel tè laat

We willen Gedeputeerde Staten daarom aansporen om vaart te maken met de uitvoering van de steunmaatregelen. Daarnaast willen we GS meegeven dat het belangrijk is om overzicht te houden van verstrekte financiële steun. De SP hecht er waarde aan inzichtelijk te hebben wie, welke organisatie en welk bedrijf een beroep heeft gedaan op de ingerichte fondsen. We hebben het hier over publiek geld, geld van ons allemaal en het lijkt ons niet meer dan logisch dat we zicht hebben en houden op waar dit geld aan besteed is en wordt.

Met de vorig jaar opgerichte corona-fondsen proberen we als provincie de periode ná de beperkingen voor onze inwoners wat minder zwaar te maken. Dat is, zoals gezegd, goed.

We kunnen na de gezondheidscrisis met elkaar de draad weer gaan oppakken. Maar: welke draad is dat dan, hoe ziet die draad er uit en waar leidt die draad naar toe?

De SP stelt voor om dingen nu echt anders te gaan doen. En, eerlijk is eerlijk, we staan ook op een punt waarop we zaken anders KUNNEN regelen. En een paar grote uitdagingen staan op ons te wachten.

En dat “anders”, ja, wij snappen dat u wellicht even diep moet zuchten en denkt: “Daar heb je die SP weer!”. Maar onze visie is echt zo gek nog niet. Het is een prima, sociale visie die helemaal past bij ‘het nieuwe normaal’.

De komende tijd wordt een tijd waarin we voor onze toekomst fundamentele keuzes moeten maken.

Op het gebied van de landbouw bijvoorbeeld. Onze provincie wil het meest concurrerend zijn, maar ook het meest duurzaam. Dat kan goed samen gaan, maar dan moet het anders dan het was en is. We zien nog op te kleine schaal dat de landbouw overstapt op een duurzame en toekomstbestendige werkwijze, waarbij de veestapel kleiner kan worden en, mede daardoor, de stikstofuitstoot tot een onschuldig niveau kan dalen. Want inmiddels is één ding zeker: die stikstofdepositie moet drastisch omlaag.

En we weten allemaal dat de boeren wel willen, dat regelgeving hen in de weg staat, maar vooral de enorme macht die kapitalisten als banken en groothandel-multinationals op hen uitoefenen.

Wij als provincie kunnen dit aanpakken, alleen al door andere keuzes te maken. Het is, doordat PS vaak niet tot overeenstemming komt of vasthoudt aan oude politiek, vaak doormodderen op ‘hoe het was’ en daardoor hebben we straks niets.

De natuur zit al weer enige tijd met smart te wachten op actieve maatregelen rond de beheersing van de stikstofuitstoot. Een gezond leefmilieu vraagt om maatregelen die de lucht- en bodemkwaliteit drastisch verbeteren. Het is onacceptabel dat bepaalde delen van onze provincie telkens weer en langdurig worden belast met vieze lucht, schadelijke stoffen en geluidsoverlast.

Kent u de leus “Een beter milieu begint bij jezelf” nog?

Die uitspraak past natuurlijk helemaal bij de neo-liberale politiek. Het individu wordt aangesproken op diens verantwoordelijkheid, en daar is in wezen niets mis mee. Maar tegelijk zien we vanuit de overheid een alsmaar doorzettende terugtrekkende beweging om haar verantwoordelijkheid niet te hoeven nemen. We sleutelen aan de randjes van die verantwoordelijkheid, doen hier wat bij en halen daar wat af. We knijpen de recreatieschappen langzaam af, met de boodschap zelf te gaan zoeken naar mogelijkheden geld binnen te halen. Zo geven we mensen meer kansen om ‘van de natuur te genieten’, zeggen we erbij. Korte-termijn-denken, noemen we dat, want met de intrede van festivals en andere grootschalige commercie tasten we de door onszelf vastgestelde natuurwaarden aan en zijn onze natuur- en recreatiegebieden gedoemd om te verdwijnen.

Lekker genieten …

De overheid, en in ons geval ‘de provincie’ dient in het beschermen van de natuur- en recreatiegebied meer verantwoordelijkheid te nemen. Dat vraagt om een stevige financiële vinger in de pap, en dus om meer geld.

Een andere grote uitdaging, die om het maken van fundamentele keuzes vraagt, is de energietransitie. De SP is van mening dat drastische stappen nodig zijn om onze Aarde in bescherming te nemen. Dat betekent aan de ene kant het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, en van CO2 in het bijzonder, bij het consumeren en produceren - door industrie, verkeer en burger. Aan de andere kant het er samen voor zorgen dat we veel minder in de aard vervuilende energie opwekken. We zullen de productie van energie op een fundamenteel andere wijze moeten vormgeven. We kozen voor een proces, op regionaal niveau, waarbij mensen zogenaamd konden ‘meepraten’. Stel je voor: maandenlang zitten ‘stakeholders’ (lees: bedrijven en multinationals) aan TAFELS mee te praten, en onze inwoners krijgen wat kruimeltjes in het kader van de burgerparticipatie. Mogen ze nog even wat zeggen, krijgen ze kant-en-klare kaarten voorgeschoteld met de titel “Praat mee waar windturbines en zonneparken zouden kunnen komen”. Wat de SP betreft een zeer beperkte vorm van participatie, die uiteindelijk een bedreiging bleek te vormen voor het broodnodige draagvlak. Neem ons advies ter harte: betrek onze inwoners bij meer onderdelen van het proces. Zonder breed draagvlak gaat de energietransitie niet lukken.

Daarbij is het ook van groot belang dat onze inwoners het gevoel hebben dat de kosten, maar vooral ook de opbrengsten van de maatregelen eerlijk en rechtvaardig worden verdeeld. Wie zijn huis verduurzaamd ziet, moet hier in de portemonnee van profiteren. Wie wil overgaan tot het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de eigen woning, moet dit ook zonder dikke knip kunnen doen. Daar kan onze provincie een cruciale rol in spelen. Het is voor het draagvlak fataal als zich ontwikkelingen voordoen als in Hollands Kroon, waar talloze windturbines werden en worden neergezet om slechts de energie-slurpende datacenters van stroom te voorzien. Enkele boeren hebben er een aardig zakcentje van, maar de gewone burger profiteert niet, integendeel.

Over de datacenters is op dit moment veel commotie – we hebben het onderwerp ook vandaag al horen langskomen. Het ontbreekt aan heldere regelgeving vanuit de provincie, waardoor slimme, handige wethouders hun gang lijken te kunnen gaan. Ook hebben wij blijkbaar niet de beschikking over instrumenten om dit soort bestuurders terug te kunnen fluiten.

Voor het opnieuw aanzwengelen van de economie hebben we als Staten een aantal fondsen ingericht, bijvoorbeeld de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij, met als motto: “De provincie ondersteunt de verduurzaming”. Op zich is dit niet verkeerd, maar dan moet wel voor een ieder helder zijn waar het geld naar toe gaat, in welke mate het straks weer terugkomt en ook: wat is er mee gebeurd? Er worden nieuwe technieken, nieuwe producten voor ontwikkeld. Daarmee kunnen de betreffende bedrijven winst gaan maken – daar, waar publiek geld is gebruikt voor de innovatie. Die geschetste voorwaarde voor financiering geldt natuurlijk ook voor andere, al langer bestaande fondsen, zoals de PDENH.

En dan cultuur, wat bij een aantal partijen vaak toch al in een soort verdomhoekje zit als het niet binnen hun straatje past. Er staan weinig woorden in de kadernota over cultuur. We zijn blij met de extra middelen die ingezet worden vanuit het Herstelfonds. Voorzitter, het is niet meer dan terecht dat deze sector de nodige hulp krijgt! Net als andere sectoren die het door de crisis zwaar hebben. Het punt is dat dit allemaal voor de korte termijn is. Voor de langere termijn staat er nog steeds een uitdaging om ‘cultuur, erfgoed en cultuureducatie’ een enorme boost te geven. Er worden nu grote woorden gesproken, maar er blijft weinig perspectief op concrete daden voor de langere termijn. Cultuur blijft in het verdomhoekje, terwijl het zo’n belangrijke bijdrage levert aan onze samenleving

Het programma Bereikbaarheid raakt, als we de signalen moeten geloven, zo’n beetje aan het eind van de financiële rekbaarheid. Ook vanuit Den Haag wordt geroepen dat de budgetten voor mobiliteit uitgeput raken, en dat er in de toekomst veel meer geld nodig is om ons land, onze provincie veilig bereikbaar te houden. Voor de SP betekent dat dat we ons zouden moeten focussen op het verleiden van reizigers, waaronder ook forensen, om vaker te kiezen voor het OV. We staan echter op het punt om het OV, zoals wordt beweerd, “versneld een transitie te laten ondergaan”, waarbij de mate van gebruik van het OV in coronatijd maatgevend lijkt te worden – het zou, zo meldt GS, tijd zijn om nu versneld aanpassingen te doen in de concessies. Natuurlijk snapt de SP dat vervoersbedrijven – de concessiehouders – het financieel moeilijk hebben, maar dat kan niet betekenen dat zij nu onder het motto van ‘hulpmaatregelen’ mogen schrappen in lijnen en diensten. Sterker nog: onze provincie snakt naar meer en fijnmaziger OV. Van het schrappen van lijnen, haltes en diensten kan wat ons betreft geen sprake zijn. Waar de rijksoverheid vorig jaar met miljarden over de brug kwam om één bedrijf te redden (als dat überhaupt gaat lukken), zou de provincie enkele miljoenen extra kunnen pompen in de concessies, om de vervoerders ruimte te geven te verduurzamen en het OV op niveau te houden.

En voor de toekomst: als we het geld dat er nog wel is voor projecten binnen het programma Bereikbaarheid goed willen besteden, moeten we peperdure nieuwe wegen verwijzen naar dromenland en meer inzetten op kwalitatief en kwantitatief goed OV, en een ander deel reserveren voor noodzakelijke onderhoudsklussen en het oplossen van verkeersonveilige knelpunten.

We moeten ons ook goed beseffen dat het dossier Mobiliteit van grote invloed kan zijn op veel andere probleemdossier. Bij goed, fijnmazig OV nemen meer mensen bus, tram of trein. Daardoor komt er meer ruimte op de weg voor mensen die echt met de auto moeten reizen, en meer ruimte voor het vrachtverkeer. Daardoor zijn minder nieuwe asfaltstroken nodig. Een focus op het beter benutten van onze vaarwegen om vracht te vervoeren. Ruim baan voor de binnenvaart. Vijftig mensen in hun eigen auto nemen veel ruimte in, vijftig mensen in een bus niet. Goed OV in kleine kernen biedt meer kansen om in zo’n kern te blijven wonen, wat de leefbaarheid ten goede zal komen. Kortom, wat de SP betreft gaat er structureel miljoenen meer naar OV!

Meer aandacht voor de fiets, als middel om van A naar B te gaan. De SP is hier voorstander van, zeker als het helpt mensen uit de auto te krijgen en te houden. De Fietserbond kwam enkele jaren geleden met een flinke lijst van knelpunten, en die knelpunten moeten wat de SP betreft – in samenwerking met de gemeenten – snel worden aangepakt. En aangezien van de financieel noodlijdende gemeenten (dat zijn er inmiddels heel wat) niet verwacht kan worden dat men ook echt financieel bijdraagt, zou de provincie nu eenmalig de kosten voor de aanpak van de geconstateerde fietsknelpunten voor haar rekening kunnen nemen. Dit zou een mooie bestemming zijn voor het positief rekeningenresultaat van 2021.

Voorzitter, tot slot nog iets over de woningbouw – ook zo’n enorme opgave voor de komende jaren. Er moeten veel, heel veel betaalbare woningen bij. Voor jongeren, voor starters, voor mensen met een laag en midden-inkomen, voor senioren. In de MRA, maar zeker ook in de meer landelijke gebieden van onze provincie, tot in de kleinere kernen van Noord-Holland-Noord. Volkshuisvesting is hét antwoord op de woningnood. Dat ideaal van goed en betaalbaar wonen voor iedereen is verkwanseld, door de liberalisering van de woningcorporaties en de verkoop van sociale huurwoningen. De huizen zijn onbetaalbaar geworden en de huren gaan door het dak.Deze ontwikkeling, die al veel te lang is doorgegaan, moet worden gekeerd. Het bouwen van betaalbare, duurzame woningen moet prioriteit krijgen, waarbij respect blijft voor de leefbaarheid van dorp en stad, maar ook voor natuur en groen. Dit kan ook een enorme boost blijken te zijn voor de werkgelegenheid, maar ook voor de energietransitie. Mensen krijgen een betaalbaar huis, een beter huis, een duurzaam huis, een lagere energierekening.

Zo moeten we ons ook veel meer gaan inzetten voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Wat we nu vaak zien is schrijnend en schokkend. Ik hoop dat wij het hier allemaal over eens zijn. We moeten alle mogelijkheden die de provincie tot haar beschikking heeft aanwenden om aan de mens-onterende toestanden een eind te maken. Ook de arbeidsmigrant verdient een goede plek om te wonen, te slapen en de vrije tijd te kunnen besteden.

Voorzitter, de SP zal zich ook de komende periode opstellen als een kritische, meedenkende fractie in deze Staten. Daarbij stellen we steeds de vragen “Wie heeft er bij dit voorstel belang of belangen?”, “Kan het socialer, eerlijker?” en “Is het een goede investering in de toekomst van ons allemaal?” Voorstellen zullen door ons worden beoordeeld op drie kernwaarden: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

**Wim Hoogervorst**

**fractie SP-Noord-Holland**

28 juni 2021