***Afscheidsspeech dijkgraaf voor Guus Beugelink, als lid AB en DB van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden***

*7 maart 2018*

Beste Guus, lieve Anke,

Graag heet ik jullie vandaag beiden welkom als speciale gasten in ons Algemeen Bestuur, bij het agendapunt afscheid van Guus Beugelink van het AB/DB van ons waterschap. Gisteren was het jouw laatste werkdag en jouw laatste collegevergadering.

Vandaag is het op de kop af 18,5 jaar geleden dat jij door mijn voorganger Daan Vergunst bent beëdigd als lid van het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dat was op 7 september 1999. Sinds die dag was jij zonder onderbreking lid van het AB. Eerst gekozen als vertegenwoordiger van de categorie Ingezetenen in het personenstelsel, zoals dat toen ging. De natuur- en milieuorganisaties pakten dat slim aan, door lancering van het begrip “Groene Bestuurders”: zij vroegen hen welgezinde personen om zich kandidaat te stellen voor de categorie Ingezetenen, waarna zij campagne gingen voeren met als thema “Stem op een Groene Bestuurder”. Je mag dit de voorloper noemen van en de wegbereider voor de politieke beweging WaterNatuurlijk, zoals die in 2007 in alle waterschappen is gaan meedoen. De volgende bijzondere dag was 8 januari 2009 toen jij door het nieuwe AB, met voor het eerst dus die politieke lijsten bij de categorie Ingezetenen, als lijsttrekker van WaterNatuurlijk, werd verkozen als nieuw lid van het Dagelijks Bestuur. Door het nieuwe onder jouw leiding gevormde college werd jij daarop ook aangewezen als loco-dijkgraaf, dat ben je 9 jaar en 2 maanden gebleven.

Je hebt jouw footprint nadrukkelijk achtergelaten. In het vorige bestuurssysteem stelden ab-leden zich meestal wat bescheiden en terughoudend op. College en organisatie waren dominant en zorgden voor de continuïteit, ab-leden waren vooral signalerend en controlerend bezig. Maar tegen het eind van het waterschapsbestuur oude stijl, op 12 december 2007, lag daar ineens, bij de behandeling van het watergebiedsplan Kamerik-Kockengen, een motie van de leden Beugelink, Verheul en Verweij, die verder door het leven zou gaan als de motie Beugelink. De strekking was de gedachte achter het begrip “functie volgt peil” meer en beter te verankeren in het waterbeheer in het veenweidegebied, daarmee de bodemdaling zo veel mogelijk te beperken, en droeg het dagelijks bestuur c.q. de dijkgraaf op de regierol op zich te nemen. Deze aanpak was nieuw in het waterschap, hoewel het Reglement van Orde die mogelijkheid al veel langer bood. Een duidelijk format hoe met een motie moest worden omgegaan was er nog niet. In ons archief is de motie terug te vinden als een soort ingekomen brief, geboekt op 3 januari 2008, behandelend ambtenaar de secretaris-directeur. Zo ging dat toen!

Guus, vandaag de dag is bodemdaling nog meer een hot issue, drie weken geleden heeft het onderwerp een prominente plaats gekregen in het Inter Bestuurlijk Programma van het nieuwe kabinet met de drie koepels van provincies, gemeenten en waterschappen. Jouw initiatief van toen heeft daar ook aan bijgedragen, draagvlak verzamelen voor goede ideeën doe je door acties te ondernemen zoals jij deed met het indienen van deze motie, en daarmee het DB in deze richting aan het werk hebt gezet.

In november 2008 waren de verkiezingen-nieuwe-stijl waterschappen voor de zetels Ingezetenen. Jouw lijst WaterNatuurlijk, met jou als lijsttrekker, behaalde maar liefst 6 van de 23 te verkiezen zetels, daarmee vanuit jouw club het best scorend in Nederland. Ter vergelijking met een TK uitslag, dat zijn dan maar liefst 40 van de 150 zetels! WN werd daarmee ook meteen de grootste fractie in ons waterschap. Jij begon aan die verkiezingen als een gedreven waterschapper, daar ging het jou om. Leiding geven aan coalitie-onderhandelingen, ja, dat hoorde er bij, maar je vond het maar niks. De onderhandelingen met alle politieke gedoetjes, die daar nu eenmaal bij horen, vielen jou zwaar. Tegen mij zei je dat je dit aspect van waterschapsbestuur nieuwe stijl moeilijk vond. Máar Guus, het lukte je wel, je kon een coalitie presenteren van WN met CDA, PvdA en Agrariërs. Het werd een lange bestuursperiode, die door twee keer landelijk uitstel van volgende verkiezingen uiteindelijk ruim zes jaren zou duren.

Binnen De Stichtse Rijnlanden werd het een periode van transitie, die door niemand zo was voorzien, laat staan gepland. Natuurlijk gebeurden er veel goede dingen, zoals het besluit tot de bouw van de nieuwe RWZI van Utrecht, de start van MRB nieuwe stijl, de overeenstemming met de fruittelers in het Kromme Rijn gebied, de vorming van de samenwerking binnen Aquon, BghU en het Waterschapshuis, de overname van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel van Rijkswaterstaat, de groei van plannen voor waterberging op het Eiland van Schalkwijk, en zo meer. Totaal los van het waterschap gebeurde er ook iets heel moois voor jullie samen: jouw huwelijk met Anke, dat ik als Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand mocht voltrekken in het vroegere dijkhuis van Waterschap Kromme Rijn aan de Keistraat 7 in hartje Utrecht.

Deze periode kenmerkte zich ook door veel discussie binnen het AB over de koers van het waterschap, gepaard gaand met besluiten in het AB over o.a. de jaarlijkse begroting van het waterschap, in meerderheid genomen met maar liefst 11 stemmen tegen. Voor jou en voor mij een nieuwe ervaring. Uiteindelijk kwamen een aantal problemen bij elkaar die in de periode rond de jaarwisseling 2012/2013 hebben geleid tot een heuse crisis in bestuur en management. Dat was voor alle betrokkenen een moeilijke en zware ervaring, ook een eenzame ervaring. Ik wil er vandaag, bij dit op zichzelf vrolijke door jou zelf uitgekozen moment van jouw terugtreden, niet te lang bij stilstaan. Wel wil ik hier publiekelijk uitspreken dat ik in die periode altijd op Guus heb mogen rekenen, bij de voorbereiding en uitvoering van de moeilijke, niet voor iedereen goed te verteren, besluiten die toen werden genomen. Het eind van deze periode was er een van hoop en verwachting, van het bewustzijn dat voor HDSR drukke tijden zijn aangebroken. Voor jou werden het vervolgens in 2015 min of meer ontspannen verkiezingen, die jij persoonlijk als lijsttrekker van WaterNatuurlijk mocht bekronen met wederom 6 zetels in het AB van het waterschap en een zetel voor jou in het nieuw gevormde DB. Eén keer veel zetels halen is één ding, die na zes jaar aan het roer staan behouden, als verantwoordelijk bestuurder én weer als lijsttrekker, is heel knap. Dat zal iedereen hier van alle verschillende politieke en geborgde kleuren vast en zeker beamen.

Een rol van Guus waar ik minder zicht op heb is die binnen het landelijke verband van WaterNatuurlijk. Daarover heb ik mijn licht opgedaan bij Uniebestuurslid Ingrid ter Woorst en de landelijk voorzitter van WaterNatuurlijk John Steegh. Enkele van hun waarnemingen ten aanzien van Guus wil ik hier met jullie delen:

“

* Guus is een prominent lid van WaterNatuurlijk, bij ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten is hij meestal van de partij, altijd met een eigen inbreng. Met vaste thema’s, zoals de verhouding/verdeling stad en land. En met mooie voorbeelden uit eigen praktijk, zoals die van samenwerking van kringloopboeren met waterschap ter bevordering van de waterkwaliteit.
* Als Guus binnenkomt gebeuren er twee dingen, er komt een reus de zaal binnen waar niemand omheen kan, en met zijn grappen bespeelt hij de aanwezigen. Guus cultiveert dat hij er maar weinig van begrijpt. Hij hangt dan de clown uit, maar ondertussen begrijpt hij precies wie welk spel speelt, met wie je deals kunt maken, hoe de politieke hazen lopen, terwijl hij zich altijd beroept op zijn non-politieke houding en belangstelling.
* Guus is een omnivoor. Alles wat inhoudelijk op zijn weg komt pakt hij aan, met een nuchtere houding van we zien wel hoe belangrijk het is, eerst maar eens goed luisteren naar de mensen die er echt mee bezig zijn. En dan met een gefundeerd oordeel komen. Als Guus zegt dat hij er niets van begrijpt, moet je extra je oren spitsen, dan komen er nieuwe inzichten, met een wetenschappelijke inslag die iedereen goed kan gebruiken.

“

Heel herkenbaar voor ons allemaal, denk ik maar zo. Guus is een intellectueel, tegen wil en dank werd hij een soort politicus binnen het waterschap, nooit een echte. Dat siert hem ook. Hij is altijd een man van de inhoud gebleven! Voor mij was het een genoegen meer dan tien jaar zo met Guus te hebben mogen samenwerken.

Ik kan uren doorgaan met praten over samenwerken met Guus, anecdotes ophalen, en wat al dies meer zij. Doen we op een ander moment, Guus. Van Anke weet ik dat jij op zondag bezig was met voorbereiden collegevergaderingen en andere waterschapsbijeenkomsten in de komende week. Dat begrijp ik, want jij was altijd tot in de puntjes voorbereid. En voor Anke was het lekker overzichtelijk. Jouw vertrek bij HDSR verstoort dat evenwicht. Kan zich ook ten goede keren, misschien creëert dat weer ruimte voor jullie gezamenlijke belangstelling, bijvoorbeeld als vogelaars.

Guus, je bent bijzonder actief op twitter. Daar ga je morgen nog wel wat van merken als je afscheid neemt van de ambtelijke organisatie, ik laat het hier nu even bij.

Vanavond dan jouw laatste bijeenkomst in het AB van De Stichtse Rijnlanden. Ik zal je na al die jaren missen als mijn eerste loco, rechts van mij, altijd even snel overleggen, grapje maken, makkelijk voorzitterschap overdragen, zo heb ik dat altijd ervaren. Vooral wil ik jou enorm bedanken, in jouw rol als 18-jarig+ bestuurder van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, voor wat je voor ons waterschap hebt betekend.

Graag overhandig ik jou als geschenk het mooie glaswerk met logo van ons waterschap.

*Patrick Poelmann, dijkgraaf.*