**Gemeentebrief**

Het begrip "racisme" valt veelvuldig. De huidige wereldomvattende discussie maakt ook bij mij het nodige los.

AAN DE KANT GEZET

"Ga weg man, met jou zijn wij uitgepraat!  Weg, weg, zeg ik je!" Zeker vier paar vlammende donkere ogen onderstrepen de intentie van deze woorden. Verbaasd kijk ik ze aan, één voor één. Maar dan is de tijd om en twee van mijn bedoelde gesprekspartners staan op om de daad bij het woord te voegen.

Zover laat ik het niet komen en begeef mij, gevolgd door beide dames, naar de organisatie van deze bijeenkomst, die ik hierop aanspreek. Lody van de Kamp, rabbijn in Amsterdam en evenals ik ook uitgenodigd om het gesprek met onze Surinaamse landgenoten aan te gaan, kijkt mij verbijsterd aan. Ook hij weet niet goed raad met de gang van zaken, maar zo bont als ik heeft hij het nog niet meegemaakt.

En daar sta ik dan. Letterlijk aan de kant gezet, maar de Surinaamse organisatoren laten het er niet bij zitten. Aan de tafel, waaraan ik enkele minuten geleden was gaan zitten ontspint zich een heftig gesprek. Mijn bedoelde gesprekspartners worden aangesproken op hun onbehoorlijke gedrag, maar met veel tumult en gesticulatie wordt duidelijk, dat zij zich deze schrobbering niet laten welgevallen.

Oplossing: Visser zal zitting nemen aan een andere tafel, die over mijn geschiedenis eerst goed geïnformeerd wordt.

Want dat was wel nodig. Collega van de Kamp ondervond weinig weerstand, omdat hij in november geen Goedheiligman speelde en ik wel. En daar schuilde de woede van de dames.

Want was er aan de hand. In 2014 voltrok zich in Amsterdam een heftige strijd omtrent de rol van Zwarte Piet. Die verliep zo heftig, dat de toenmalige burgemeester Van der Laan zich ermee moest bemoeien. Er zou met de kern van de actievoerders in de Bijlmer en met een aantal betrokkenen een gesprek worden georganiseerd om de angel uit de heftige woordenstrijd te halen. Als stadsdominee werd ik ook gevraagd daaraan deel te nemen, maar het vermakelijke toeval wilde, dat ik op IJburg inmiddels al vanaf 2010 als Sint Nicolaas mijn intrede deed omringd door vele tientallen Zwarte Pieten en duizenden mensen.

Daarvan was men nog niet op de hoogte, maar aldus de organisatie, maakte dat de discussie alleen maar beter. Daarover dachten de deelnemers echter anders. Gevolg was, dat grote agressie mijn deel werd, toen ik bij de opening van onze gesprekken aan meerdere tafels daarvan melding maakte.

Een schok ging door de mensen en ieder gesprek was vervolgens onmogelijk. Mijn rol zou zijn om na de kennismakingsronde allereerst te luisteren naar de bezwaren en emoties en daarna uitleg te geven en bruggen te slaan voor een zinnig vervolg. Uitgangspunt zou zijn, dat dit kinderfeest voor ieder kind, dus ook het "zwarte" kind een feest moet zijn en dit alles zou leiden tot een volkomen herziening van de rol en het uiterlijk van de Pieten.

De heftige emoties, waarmee over het kinderfeest gesproken werd overvielen mij op dat moment. Natuurlijk hadden we op IJburg al het nodige beleefd en hadden we sinds 2012 al een toenemend aantal prachtig geschminkte Kleur Pieten in de stoet opgenomen, maar ze waren nog niet in de meerderheid.

De bedoeling was om de actievoerders ervan te overtuigen, dat we slechts geleidelijk de vormgeving zouden kunnen wijzigen, omdat Amsterdam met de intocht een nationale functie had en grote delen van ons land dit proces anders niet konden meemaken.

Het bleek niet eenvoudig. Zeker Centraal Amsterdam zou vanaf 2016 radicaal van het fenomeen "Zwarte Piet" afzien. En op IJburg waren eind 2017 (voor mij de laatste keer) alleen maar 80 gekleurde Pieten. Conflicten genoeg, frustraties te over. Maar het ging zo bleek niet snel genoeg. Met de dames van mijn eerste gesprekstafel zou het niet meer goed komen. Het feit alleen al, dat ik als witte man, NB dominee, de rol van Sinterklaas vervulde, bleek onoverkomelijk. Dat ik er juist was om met hen te spreken over wijzigingen, telde niet meer.

Het werd de organisatie en mij duidelijk, dat we aan de vooravond stonden van een moeizaam proces, dat nog tot veel ellende zou leiden. Nederland blijkt net als Amerika nog te veel racisme in zich te dragen. En in deze Coronatijd, aangevuurd door de moord op Floyd en aangemoedigd door een paranoïde, narcistische en volstrekt incompetente president, gaat het antiracistisch vuur nog sneller door de wereld dan Covid 19.

Aan dat virus hebben we onze handen vol (of liever geen handen), maar of we dat racistisch vuur, dat al zoveel kapot heeft gemaakt en zelfs gesprekken over onschuldige onderwerpen als een kinderfeest kan verstoren onder de knie krijgen, is nog maar de vraag.

De Kennedy’s en Martin Luther King blijken nauwelijks iets bereikt te hebben in de jaren zestig. Waarom dan nu wel?  Als dominee ben je dan geneigd te spreken over hoop, maar dat doe ik niet. Om het met de woorden van Barbara Ehrenreich te zeggen: Hoop is nu te soft, het gaat nu om daadkracht en durf!

Rob Visser