**PIETER OMTZIGT**

Bang, dat mijn stem op Omtzigt dus ook een stem op het CDA zou zijn, zette ik in maart een rood kruisje bij een andere partij. Maar na het schandaal rond de selectieve vergeetachtigheid van de verkenners en de premier had ik er spijt van.

Dus 'om het goed te maken' kocht ik het recentelijk verschenen boekje van Pieter 'een nieuw sociaal contract'. Hoewel ik het nieuws best intensief meende te volgen bleek uit dit boek, dat veel mij toch niet bekend was. Ronduit schokkend is het te lezen hoezeer mijn geboortestad een bubbel is gebleven, waarin steeds sterker macht wordt uitgeoefend, die zich aan het controlerend oog onttrekt.

Ik moest denken aan mijn conflictjes op het Amsterdams gemeentehuis met ambtenaren, die mijn ideeën en initiatieven continu frustreerden. Het bracht mij ertoe om een hele club uiterst vriendelijke ambtenaren, die met geen mogelijkheid in beweging te brengen waren toe te voegen, dat ik dacht, dat de overheid er was voor de burgers en niet andersom. Mijn dringend verzoek mij te helpen in plaats van iedere keer weer een nieuw bezwaar aan te voeren bleef onbeantwoord. Tot het moment, dat de burgemeester (in mijn tijd Van der Laan) zich ermee bemoeide en mijn bijna twee jaar durende duwen en trekken in minder dan een week niet vergeefs bleken. Ik vergeet nooit meer het telefoontje van een ambtenaar uit Van der Laans kabinet: 'dominee hoe kunnen wij u helpen?'

Omtzigt doet mij denken aan deze gedenkwaardige burgervader. Een vent, die dwars door de muren heen gaat, de ziekmakende machten weerstaat, uiterst transparant opereert en de koe bij de horens vat.

Dat je met die houding bepaald geen vrienden maakt moge duidelijk zijn. Maar soms hebben we als samenleving geluk, houdt een minister de papieren op een verkeerde manier vast, ligt net het blaadje met namen bovenop en registreert een oplettende fotograaf een cruciaal moment. Oef, en toen lag alles op straat. Precies in een tijd, waarin het onze demissionaire regering toch al ernstig mankeert aan autoriteit en daadkracht.

En dan lezen we bij Omtzigt op pag. 206: 'we denken Corona te kunnen verslaan door zoveel mogelijk debatten over corona in de Kamer te houden, soms wel twee volle dagen per week met de bewindspersonen die verantwoording moeten afleggen, en zo polderen we onszelf naar een oplossing toe. We zullen hier over een tijd waarschijnlijk met verbazing en wellicht met schaamte op terugkijken.'

Omtzigt confronteert ons met verhalen, waarin hij niet op de man speelt, maar continu de zaak in het oog houdt. Zijn bijdrage is geen gooi- en smijtwerk, maar een dramatische analyse van wat zich voltrekt onder aller oog binnen de regering. Polderen klinkt mooi en ik heb er lang in geloofd, maar nu zie ik de andere kant. Niemand draagt meer verantwoordelijkheid. Men is nog te bang 'om zich aan water te branden'. Zo woekerde de toeslagenaffaire jarenlang door en zal ons in de nabije toekomst niet veel bespaard blijven tijdens de parlementaire enquête, die ons wacht.

Omtzigt kent de grote filosoof en theoloog Thomas van Aquino. Deze zei ooit, dat een rechtvaardige samenleving niet kan berusten op wetten, regels en procedures. Het gaat ook om ons aller houding en wil om te doen wat goed is zonder calculatie of eigenbelang.

Laten we hopen dat de huidige informateur, De Tjeenk, zoals hij genoemd wordt erin zal slagen de spelende kwesties van alle wolligheid te ontdoen en de Tweede Kamer in staat te stellen als een echt controlerend orgaan te gaan functioneren. Waarbij mijn persoonlijke vraag wel is, hoeveel Tweede Kamerleden daar nou zitten op basis van hun deskundigheid en/of hun levenshouding om met voorbijgaan aan zichzelf alles wat op hun weg tegen het licht te houden.

Het is zoals Paulus schreef aan Titus: 'geef zelf met goede daden het voorbeeld, laat je leer zuiver en waardig zijn en verkondig de heilzame, onbetwistbare boodschap, zodat onze tegenstanders beschaamd staan en niets kwaads over ons kunnen zeggen'. (Titus 2 vers 7-8)

Rob Visser