Politieke vrienden en vriendinnen van de ChristenUnie,

Het is nu ongeveer 11 jaar geleden dat wij Andre Rouvoet naar Deventer haalden voor een verkiezingstoespraak. Hij sprak in de Oase. Wie was daarbij? Toen was het de combinatie van RPF, GPV en SGP. We kregen een krappe zetel.

Wij zijn nu bijna 11 jaar en twee gemeenteraadsverkiezingen verder in Deventer met de CU. Het bleef bij die ene - zij het ruime - zetel. Als christen kennen wij allemaal dat gevoel. En met kerst zingen we het misschien weer: Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn, kaarsjes in de nacht. Dat trouw zijn op je post, dat past ons wel. Dienend te zijn. Of dienstbaar zoals in onze slogan staat.

Toch durf ik wel te stellen dat we met die ene zetel ons best hebben gedaan. Ons gegeven talent hebben we niet in de grond gestopt. En er was zegen op. We hebben ervoor gezorgd dat Laaggeletterdheid.

In het politieke klimaat van Deventer bleek het mogelijk met één zetel zaken te realiseren, een zetje in de goede richting of zo aan te kaarten dat men er iets mee moest. Dat is lang niet overal zo in Nederland. Het kan ook zo weer weg zijn. In de laatste politieke crisis ben ik ook wel even bang geweest dat die constructieve sfeer zou verdwijnen. Het is niet gebeurd. Daar zijn we dankbaar voor

Ook daar hebben we aan mogen bijgedragen. Stabiel en betrokken, dat zijn we en dat wordt herkend.

We hebben ook bijgeleerd. Het politieke spel. Dat is ook een ambacht, op het juiste moment, coalities smeden, de juiste toon treffen. Dat gaat overigens niet altijd goed. Juiste woorden op de juiste tijd gesproken zijn als gouden appelen op zilveren schalen, zegt Salomo. Een zacht antwoord keert de grimmigheid af.

Bidt voor ons dat we niet met onze neus in de wind gaan lopen als we dingen voor elkaar krijgen. Of dat we ons niet laten gaan als we verliezen. Dat de liefde tot de naaste in het debat altijd aanwezig mag zijn en dat we het algemeen belang altijd in het oog houden boven ons groepsbelang en partijpolitieke profilering.

Maar houdt u ons a.u.b. ook inhoudelijk scherp. Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander. Klamp ons aan over de inhoud. Hopelijk doet u dat dan wel met een stijl die niet gelijk is aan *geenstijl.nl.* Hierin kan de ChristenUnie Deventer nog wel groeien. We zijn natuurlijk blij met alle bidders, alle leden en alle stemmers. We zouden veel sterker staan als onze achterban actief meedacht met de vraagstukken en ons signalen doorgeeft waar men tegenaan loopt.

Als u van iemand hoort dat die ideeën heeft of kritiek, vraag of hij of zij dat al heeft laten weten aan de fractie van de CU. U bent dan onze ogen en oren in de stad. Het zou fantastisch zijn.

Als je geroepen wordt op een plaats die groter is dan het kleine kaarsje, dan moet je die kans pakken. Dat hebben we ervaren. Jarenlang consequent gedrag dat heeft er toe geleid dat we gevraagd zijn om -na de bestuurscrisis- actieve steun te geven aan de nieuwe coalitie. Riskant zult u zeggen. Dat klopt, maar de stad moet ook bestuurd worden. Bijdragen aan een stabiel stadsbestuur dat was ons motief om mee te doen. Ik kom er zo op terug.

Heel bijzonder was dat ik heb mogen meewerken aan de komst van een burgemeester die christen is en dat wil weten ook.

Denk nu niet dat er daardoor opeens iets echt veranderd is. Ook Rouvoet en Slob hebben het benadrukt bij de toetreding aan het kabinet Balkenende III: Er waait een paarse wind in Nederland en voor Deventer geldt dat de spraakmakende gemeente vrijdenkers zijn. Het is natuurlijk een stad van vrijdenkers, links en vrijzinnige. Doordat er met de herindeling buitengebied bij is gekomen zijn die geluiden wat getemperd. Daar zijn we blij mee.

Wat ik wel hoop dat de kerken meer in beeld zijn bij de gemeente en het gemeentebestuur. Als het al over kerken ging dan waren de kerken die niet aangesloten zijn bij de raad van kerken niet in beeld. En zo langzamerhand hebben die denk ik een grotere actieve kern dan de kerken aangesloten bij de raad van kerken. Kerken zijn een blinde vlek voor het . Ons bleek dat bij de invoering van de WMO. Contacten met diaconieën en charitas had men niet. Toen hebben we een symposium georganiseerd om wederzijds kennis te maken. We vroegen het CDA om mee te doen en die hebben vervolgens met ons opgetrokken. Henrike Nijman heeft dat georganiseerd. Haar eerste politieke daad. Inmiddels al weer vier jaar geleden.

Een plek vragen voor christelijke mensen met hun christelijke denkwijzen en opvattingen doe ik ook door vrijuit te spreken over onze drijfveren. Af en toe een spreuk van Salomo er tussendoor met tekstverwijzing, dat moet kunnen. Dat geluid heeft Deventer nodig. Wij geven zo stem aan een zwijgende minderheid. Een voorbeeld daarvan is het stilstaan bij de afhankelijkheid van Gods zegen bij het uitvoeren van onze plannen.

Graag zien we een stad waarin christenen actief zijn ook buiten hun eigen kring. Daarom is er ook een stichting Present. Een fantastisch initiatief om u te helpen die stap te nemen en u in contact te brengen de andere kant van de Deventer samenleving, plekken waar u normaal niet komt.

Deze club is overigens niet eenkennig en heeft ook warme contacten met het CDA.

Wat voor stad zijn we? Dat blijkt ook uit een onderzoek naar koopzondagen. Het merendeel van de Deventer bevolking is positief over koopzondagen. In de coalitie is daarover gestreden. Geen extra koopzondagen in 2010 en een onderzoek naar de opvattingen en gevolgen voor de kleine detaillist.

Wat voor stad Deventer is blijkt ook uit de onderwerpen die wij als partij alleen durven te noemen. Sommige worden later door andere partijen overgenomen. Ik noem loverboys (pooierboys), jongeren en alcohol, uitstapprogramma voor prostitutie, blowverbod op sommige plaatsen...

De ChristenUnie kaart zaken aan die anderen niet durven, die naderen laten liggen. Daarin zijn we dus een heel vernieuwend. Is dat progressief? Heel trots zijn we op actieplan laaggeletterdheid. Deventer Koploper. ….

Meedoen met de coalitie. Ik zou er nog op terugkomen. Waarom deden we ook al weer mee? Waarom geven we steun aan het college van deze coalitie? Zonder wethouder te leveren.

Er moest bestuurd worden. Dat gebeurt ook. Stagnatie in beslissingen over grote investeringen konden we niet hebben. Denk aan de herstructureringsoperaties in de Rivierenwijk en Keizerslanden en de aanpak van de economische crisis. Maar ook nieuwe dossiers moesten worden opgepakt. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkelingen rond het spoor.

Daadkracht moest er ook getoond worden voor zaken die ons aan het hart gaan. De preventieactie Jongeren en alcohol,de aanpak van voortijdig schooluitval en de start van een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Op dat laatste punt zijn er nieuwe kansen biedt dan moet je die inkoppen. Positieve ontwikkelingen als het gaat om aandacht voor opvoeding. Dat is niet meer zo gepolariseerd als in mijn jeugd. Ook de erkenning dat echtscheiding heel schadelijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom staat er in ons huwelijkscursussen moet komen. Graag zou ik

Positief opvoedingsdebatten. Wat zou het mooi zijn als christenen daar ook van zich laten horen en dat gaan organiseren, ook voor niet-christenen, als een gift aan de samenleving.

Bezuinigingen moesten worden voorbereid. Daartoe hebben we als raad bij de begroting de aanzet gegeven. De top van de gemeente is nu stevig aan de slag om bezuinigingen voor te bereiden. Dat gaat meer pijn doen dan we gewend zijn. Onze piketpaaltjes zijn:

* niet eenzijdig bezuinigen op preventie
* Sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen
* het energie- en klimaatprobleem niet doorschuiven naar komende generaties.

CU is christelijk-sociaal. Opkomen voor de zwakke.

Ook voor het zwakke, de kwetsbare natuur. Voor de das en de kamsalamander, voor de rivierprik en de grutto. Er is al veel te veel soortenrijkdom aangetast door de mens. Het buitengebied en het kwetsbare stadsgezicht.

Het is bijna kerst. Dan praten we weer over vrede. Hopelijk komen veel mensen dan in contact met de echte diepe vrede van onze VREDEVORST Jezus Christus.

Er is ook een oppervlakkige vrede. Daar houdt de politiek zich mee bezig. Het is de rode draad in ons handelen en denken: het bevorderen van een samenleving waarin mensen van allerlei slag en ook geloof vreedzaam met elkaar leven. Dat is voor ons heel breed.

Daarom vinden wij buurtbemiddeling van belang.

Daarom willen we herstel van goede verhoudingen in de stad. De stad moet verder met huisvesting voor ambtenaren en met een betere huisvesting voor de bieb. Daarvoor moest eerst wat gedaan worden aan de chagrijn in de stad. Dat hebben ze slim aangepakt met twee wijze mannen Asselbergs en Coenen. Daar zitten ook aspecten aan van tactiek om te komen tot een besluit maar daarnaast van het willen stichten van vrede stichten en van herstel van geschonden verhoudingen in de stad. Dat spreekt ons als CU aan.

Dat geldt ook voor de relatie tussen bevolkingsgroepen. De stad hebben we redelijk goeie sociale verhoudingen. Toestanden als in Gouda kennen wij niet, gelukkig! Maar in Nederland is een geest van verharding werkzaam. Van uitsluiting. Via de televisie en de Telegraaf komt Wilders dagelijks in onze woonkamers. Die vreedzame toestand in Deventer is geen rustig bezit. Het kan zo veranderen. Eén incident en het kan kapot zijn. Daarom moeten we het vraagstuk van de integratie in de ogen kijken. Duidelijkheid over de islam kan helpen.

Integratie van grote groepen moslims, dat is de sociale kwestie van deze tijd. Omdat goed te laten verlopen is een minimum aan onderling vertrouwen nodig. Om daaraan te bouwen moet duidelijk zijn hoe de moslims in ons land denken over de relatie Islam en geweld, hoe het zit met godsdienstvrijheid. Overal waar de Islam aan de macht is zijn er problemen mee. Verder wil de ChristenUnie geen import van onvrijheid door financiering van organisaties uit onvrije landen en een loyaliteitsverklaring aan Nederland. Onder deze voorwaarden hebben we geen moeite met Islamitisch onderwijs. We gunnen ze dezelfde rechten op bijzonder onderwijs.

Daarover is het nodig pittige debatten met onze vooral Turkse land- en stadsgenoten te voeren . Aan die debatten wil de ChristenUnie bijdragen. Ik noem het belangwekkende boek van de directeur van het WI Gert-Jan Segers: *Voorwaarden voor vrede*. De titel zegt het al: vrede, graag, maar niet naïef en onder voorwaarden. De vraag die nog moet worden opgelost is: wie zijn de opinieleiders? Wie gaat namens de moslims het gesprek aan. Het is mijn overtuiging dat het publieke debat ook tot interne correcties in de islamitische kringen zal leiden.

Ik kom tot het slot. Ik prijs ons gelukkig met een fractie die het aan kan. Die bestaat uit jonge frisse mensen. We gaan ervoor. Ook in moeilijke tijden willen we als christelijk-sociale partij de handen uit de mouwen steken om dienstbaar te werken aan een bloeiende en duurzame samenleving.

Steunt u ons? Met Gods zegen twee zetels.