**IPO Jaarcongres 1 en 2 oktober**

Excellentie, geachte dames en heren, beste collega’s,

* Wat een eer om hier vandaag voor u te mogen staan, als de nieuwe voorzitter van het IPO, de vereniging van Nederlandse Provincies. Ik wil beginnen met een woord van dank aan mijn voorganger Jaap Smit die nu ergens met zijn cabrio door Zuid-Europa toert; Jaap dank voor alles wat je voor de vereniging hebt gedaan.
* Ook een woord van dank aan Harold van de Velde. Hij is de mede-oprichter van de vereniging van Statenleden, StatenlidNu. Harold, in mijn huidige rol gaan we kort samenwerken. Jij neemt afscheid als voorzitter van StatenlidNU. Jij hebt belangrijke resultaten geboekt voor onze volksvertegenwoordigers en hebt daarmee het werk als Statenlid blijvend op de kaart gezet. Daar wil ik je namens alle aanwezige Statenleden en bestuurders hartelijk voor bedanken.
* Maar ook vooral een woord van dank aan u – de Statenleden en bestuurders uit heel Nederland – die hier vandaag in Amersfoort bijeen zijn. Samen vormen we de ruggengraat van het regionale bestuur en de brug tussen de overheid en de samenleving.
* Die ruggengraat vraagt nogal wat van ons. Het werk van een volksvertegenwoordiger is niet altijd makkelijk en krijgt niet altijd de waardering die het verdient. Sterker nog, u krijgt het soms flink voor de kiezen.
* Polarisatie noemen we dat, het proces dat tegenstellingen tussen groepen versterkt. Ik maak me daar zorgen om. Als IPO voorzitter zie ik het als mijn belangrijke taak om in de vereniging samen te werken. Het gezamenlijke gevoel te behouden, te versterken en uit te bouwen. Want samen bereiken we ook heel veel moois. Daar ben ik trots op en dat wil ik uitdragen. Laten wij onze tanden zetten in harmonisatie.
* Daar hebben we wel sterke tanden bij nodig…..maar…

*Wie zijn tanden poets met Prodent,*

*Poetst zijn tanden groot en sterk*

Wij staan hier in de Prodentfabriek aan de vooravond van twee boeiende dagen tijdens ons IPO Jaarcongres, met als thema Horizon.

* Op een vroege ochtend deze zomer in Davos, terwijl de mist nog over de bergen hing, maakte ik een wandeling naar de top van één van die bergen. De lucht was koel en stil. Terwijl ik klom, voelde ik de wereld langzaam ontwaken. Boven aangekomen zag ik de horizon aan de andere kant van de berg. Een totaal ander perspectief.
* De zon hing net boven de rand van de aarde. De hemel veranderde van donkerblauw naar een gouden gloed. Het leek alsof ik op de rand van iets groots stond—alsof de horizon niet alleen het einde van de wereld was, maar ook het begin van iets nieuws.
* Plots besefte ik dat de horizon ons er altijd aan herinnert dat verderop nog zoveel te ontdekken valt, zelfs als we niet precies kunnen zien wat dat is. Zo is elke stap richting die horizon een klein avontuur op zich. Iedere dag opnieuw.
* Het is een passend thema, want de horizon nodigt ons uit om vooruit te kijken, om keuzes te maken en de koers uit te zetten voor de toekomst van ons land, van onze provincies. En dat is precies waar we mee bezig zijn: de toekomst vormgeven door keuzes te maken in de ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat.
* Het is voor Statenleden altijd een zoektocht om aan de juiste kennis te komen over de bevoegdheden en mogelijkheden die de provincie heeft. Dat zegt StatenlidNU. En hoe zet je die kennis in om resultaten te bereiken samen met je college van GS. StatenlidNU zegt dat het belangrijk is om je als Statenlid goed te scholen. Ik wil dat graag onderstrepen. Helemaal omdat er elke Statenperiode 2/3 van de 572 Statenleden vertrekt en tussentijds ook nog eens 100-150 Statenleden vertrekken.
* Het is mooi dat we daarom gezamenlijk (IPO-Statenlidnu-BZK-Statengriffiers) investeren in een goed opleidingsprogramma voor Statenleden en commissieleden. Een mooi voorbeeld daarvan is de masterclass Europa die samen met het Huis van de Nederlandse Provincies is ontwikkeld. Dat smaakt naar meer.
* Nederland is een dichtbevolkt land met grote ambities. Of het nu gaat om woningbouw, landbouw, natuur, klimaatadaptatie, energie, of infrastructuur – er is steeds minder ruimte voor alles en iedereen. Dat betekent dat we moeilijke keuzes moeten maken. En dat moeten we sámen doen. We noemen dat: ‘ruimte voor realisatie’.

Wat laten we waar toe? En wat kan echt niet meer? Als provincies zitten we in het hart van die discussie. In mijn nieuwjaarspeech als Commissaris van de Koning in Brabant wijs ik al twee jaar op de slag om de ruimte. Ik concludeer wel dat Den Haag goed geluisterd heeft, want nu hoorde ik dat in de Troonrede terug.

Cruciaal in dit dossier is wel – en ik zeg dat nog een keer nadrukkelijk: wij moeten keuzes maken. En daarin moeten wij als provincies het voortouw nemen. We moeten pro-actief zijn. Als wij zelf die keuzes niet maken, wordt dat voor ons gedaan.

* De samenwerking met het kabinet is hierin van cruciaal belang. Dat is niet vrijblijvend, het is noodzakelijk. We werken al nauw samen op tal van dossiers, zoals tot voor kort met de gebiedsgerichte aanpak, de woningbouwplannen en de energietransitie.

Natuurlijk hebben we niet altijd dezelfde prioriteiten, maar in goed overleg komen we tot resultaten.

* De voortekenen van opnieuw een sterke relatie tussen Rijk en provincies zijn vooralsnog gunstig. Er is oog voor de regio in het regeerprogramma en er volgde snel een uitnodiging voor het Overhedenoverleg.
* Dat overleg is een mooie stap om die gezamenlijkheid ook echt te borgen. Het overhedenakkoord is het vastleggen van wat we van elkaar mogen verwachten. Structureel overleg en een sterke inhoudelijke agenda zijn bepalend voor de kwaliteit van die samenhang. Maar niet alleen dat…
* Stabiele overheidsfinanciering is een terugkerend mantra. Ook op eerdere jaarcongressen hebben mijn voorgangers de balans tussen taken en middelen besproken. In VNG verband noemen we dat: ‘de taken en de knaken’.

Het verdelen van de andere (rijks)belastinginkomsten over de decentrale overheden is een permanent agendapunt met het Rijk. Ik vind het jammer dat het altijd bijzonder veel scherpte van ons vraagt. Zelfs als we opletten kosten de gesprekken met het Rijk over de financiering geld. Er zit altijd wel een addertje onder het gras. De financiële zorgen zijn bij ons niet zo groot als bij de gemeenten. Maar ook wij zullen goed op onze zaak moeten letten.

Ik benadruk nog maar eens; Provincies willen volop meewerken aan de opgaven die het kabinet in het regeerprogramma en de begroting ziet op het gebied van wonen, energie, bereikbaarheid, landbouw, water en bodem, natuur, economie en defensie. Cruciaal is dat de oplossingen uitvoerbaar en haalbaar zijn. Voor provincies zijn hierbij twee zaken van wezenlijk belang:

* provincies willen voor een regiospecifieke aanpak de regie in de eigen regio hebben
* provincies moeten over voldoende financiële en wettelijke middelen kunnen beschikken

Op die punten zullen de provincies de voorstellen van het kabinet toetsen in het regeerprogramma en de begroting en tijdens het overhedenoverleg met het kabinet.

* In de komende twee dagen zullen we het hebben over de grote thema’s die spelen in provincies en op nationaal niveau. Er zijn inspirerende sprekers, levendige discussies en er is volop ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen. Ik hoop dat iedereen hier veel nieuwe inzichten opdoet en dat we elkaar inspireren om de horizon van Nederland verder vorm te geven.

Wat hebben wij vorig jaar ons best gedaan om de minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge hier als spreker te krijgen. We hebben ons echt in allerlei bochten gewrongen. Helaas kwam hij niet vanwege verplichtingen in de Kamer. Dankzij onze vasthoudendheid is hij nu wel hier. En heeft hij begrepen wat het belang van de provincies is. En dat dat de bestuurslaag is waarin je actief wilt zijn. Met het IPO-congres uiteraard als jaarlijks hoogtepunt. Welkom Hugo in jouw prachtige nieuwe baan!

Het contact met het ministerie verliep ook nu weer soepel en gelukkig laat de Kamer minister Uitermark de ruimte om ons toe te spreken. We zijn blij dat na mij de huidige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - een belangrijke partner in ons werk - verder in zal gaan op de plannen van het kabinet. En op hoe wij als provincies daarin een centrale rol vervullen. Samen blijven we werken aan een krachtig en vitaal Nederland.

Waarin iedereen de ruimte krijgt om te wonen, werken en leven.

Op 1 oktober 2020 werd ik geïnstalleerd als Commissaris van de provincie Noord-Brabant. Het was voor mij een droom die uitkwam, maar wel op een moment dat het voor veel mensen een periode vol nachtmerries was. Het was midden in de corona periode. Het heeft mij geleerd om het kleine te waarderen en te onthouden dat je tegelijkertijd grote zaken in gang kan zetten. Als commissaris voel ik me echt de ambassadeur van de provincie. Dat gevoel neem ik ook mee naar het IPO. Wij zijn dé ambassadeurs van de provincies in Nederland. En alle provincies bij elkaar opgeteld: dat is Nederland.

Zo wil ik ook afsluiten. De provincies zijn belangrijke beleidsmakers en visionairs. Een voorbeeld is de ‘slag om de ruimte’ die al lang voordat ‘ie in de Troonrede belandde, door ons is aangekaart. Terug naar de berg rond Davos die ik beklom. Die horizon die ik daar zag,

is onze gezamenlijke horizon. Een veelbelovende horizon waar we dichterbij komen als we de handen ineen slaan. Als we samenwerken, scherper kiezen en in actie komen.

Diggy Dex zong zijn lied: ‘dit is mijn stad’. En aan het slot de woorden:

*Hier vanavond valt het samen
De tijd weerspiegeld in de gracht
Ze kijkt me aan en zegt: "Je toekomst wacht"*

Dank u wel, en ik kijk uit naar de komende twee dagen vol inspiratie en samenwerking.