**Toespraak Europadag 9 mei 2021**

Dames en heren, beste vrienden,

Vandaag vieren we de Dag van Europa 2021. Als Europeanen herdenken we op 9 mei een dag waarvan de geschiedenis vandaag 71 jaar teruggaat. Op het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken kwam op 9 mei 1950 de internationale pers bijeen om een verklaring van de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, in ontvangst te nemen. In zijn verklaring kondigde hij het plan aan om de Europese ruzies over de kolen- en staalproductie in één instelling te verenigen. Het initiatief van Schuman - bijna op de dag af vijf jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog - getuigt van de vooruitziende blik van een staatsman om gewapende conflicten voortaan door politieke samenwerking te voorkomen.

Op die dag greep Schuman een andere kans. Hij zag de mogelijkheid dat Europa de kracht had om zichzelf een nieuwe toekomst te geven. Weg van de oorlogen die eeuwenlang in het geheugen van haar volkeren gegrift stonden.

Vanaf die dag in mei groeide het inzicht dat de volkeren van Europa - hoewel georganiseerd in hun eigen staatsbestel - in het middelpunt van een gemeenschappelijk beleid moeten staan. Het begon eerst op economisch gebied, om welvaart en veiligheid te bereiken voor de naoorlogse generaties. Vandaag de dag zijn er weinig beleidsterreinen waarop de EU, die hieruit is voortgekomen, geen winst kan maken.

Stel je eens voor hoe 27 afzonderlijke staten zouden coördineren. In hun eentje zouden zij proberen te overleven in een geglobaliseerde wereld naast de VS, China en Rusland. Om die reden is het ideaal van het "Schuman-plan" een ideologische mijlpaal in de geschiedenis van Europa. Zij markeert het begin van haar vreedzame eenwording en van een Europa voor de volkeren van haar Lid-Staten.

Veel van wat toen als een sensatie werd beschouwd - op een continent dat voortdurend werd geteisterd door de ellende van de oorlog - wordt nu als vanzelfsprekend beschouwd. En we zijn blij dat zoveel jonge mensen nu de vruchten plukken van die eenwording.

Niettemin moeten wij op een dag als deze bedenken dat er veel moed voor nodig was van de tijdgenoten uit die tijd om een dergelijk voorstel te doen. Met de oorlogen en crisissen van die tijd in het achterhoofd. Oorlogen en crisissen laten hun sporen na - vooral in de hoofden van hen die ze rechtstreeks hebben overleefd. Vriendelijkheid en begrip groeien niet zomaar uit deze sporen. Daar is moed en hart voor nodig.

En wereldwijde crises en rampen zoals Corona bedreigen ons vandaag nog steeds. Daarom zeggen wij dat ook wij na deze pandemie nieuwe moed moeten ontwikkelen. Een moed die de wensen, angsten en behoeften van de volkeren van dit continent opnieuw ter harte neemt en tot de kern van haar beleid maakt.

Overal in Europa worden evenementen gehouden om deze dag te vieren: In scholen, op universiteiten, in steden en dorpen. En ook wij komen samen op deze dag van Europese solidariteit. Dat is normaal voor ons, want we zijn al jaren vrienden, zo niet tientallen jaren. Momenteel zijn veel dingen echter niet "normaal". Momenteel verhindert Corona ons om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Scholen en universiteiten werken niet zoals gewoonlijk. Steden en gemeenten hebben hun handen vol om de pandemie buiten de huizen van hun inwoners te houden.

Waarom hebben we dit jaar de digitale weg gekozen om de Dag van Europa te herdenken? Het lijkt erop dat deze crisis ons allen voor dezelfde uitdagingen stelt. Onze inwoners veilig en gezond houden is de eerste prioriteit in onze steden en gemeenten. Wij zijn het aanspreekpunt voor zaken die mensen aangaan. We moeten ervoor zorgen dat de gemeenschap blijft bestaan, ondanks de beperkingen op het contact.

Wij nemen deze verantwoordelijkheden ernstig en houden ons bezig met plaatselijke problemen. Hoewel Corona op dit moment bij ons is, willen wij niet vergeten naar buiten te kijken naar de mensen in onze Unie. In tijden waarin grenzen worden opgeheven, willen wij solidair leven. Laten wij in tijden waarin geen uitwisseling kan plaatsvinden, manieren vinden om de vriendschap onder elkaar te handhaven. Want dat zijn nu juist de waarden die de grondslag van Europa vormen en die wij als Gemeenschap in ons dragen.

We willen tenslotte dat de volgende generaties dit, onze gemeenschappelijke grond, voortzetten. Wanneer aan deze pandemie een einde is gekomen, of althans wanneer wij geleerd hebben ermee om te gaan, zullen wij de wederzijdse belangen levend hebben gehouden. Zodat wij in de toekomst het perspectief van vriendschap en partnerschap zullen blijven hanteren om uitdagingen op te lossen.

Dit netwerk van Europese partners is geen toeval. Dit klimaat van partnerschap en gemeenschap, dat Europa zo sterk maakt, ontstaat niet toevallig. De pijnlijke weg van Brexit en de merkbare afwijzing van het Europese project door de afzonderlijke landen brengen ons dit duidelijk voor ogen. Op dit moment schaden wij onszelf als de bevolking van onze Unie de Europese weg als vreemd en als opgelegd ervaart. Het is normaal dat er verschillende opvattingen bestaan over de Europese strategie in deze pandemie, en het is belangrijk om in het belang van het project andere opvattingen te respecteren. Hoewel we de EU helpen vormgeven, kunnen en moeten we de Europese doelstellingen ook als onze eigen doelstellingen beschouwen. Wij moeten maatregelen bevorderen die gericht zijn op de gezondheid van onze medemensen. Wij moeten bijdragen tot het economisch herstel van onze landen. Dit is hard werken en toch zou dit onze jumelage-opdracht moeten zijn, die wij als pijlers van de EU kunnen uitvoeren.

Hoe zijn deze jumelages tot stand gekomen? Wat was het oorspronkelijke idee en hoe kunnen we dit idee overdragen op toekomstige generaties?

De antwoorden zijn eenvoudig: na de oorlog was de jumelage een middel om vrede te brengen. Mensen leerden elkaar op een heel andere manier kennen. Zij waren gebaseerd op het inzicht dat "denken aan de vijand" niet helpt, maar de zaken vertraagt en barrières opwerpt. Partnerschappen werden opgericht en in stand gehouden omdat zij geïnspireerd waren door het ideaal dat daaruit begrip voor de "andere kant" zou groeien. Het zijn communicatiekanalen, zorgvuldig opgebouwd. En het lijkt vandaag de dag des te belangrijker om deze kanalen in stand te houden, zodat het schip dat Europa heet ons veilig zal blijven vervoeren in stormachtige tijden.

Jumelages van steden - wat betekent dat in Europa? Alle mensen in de Europese Unie wonen tegenwoordig in steden. Dit is waar zij wonen, dit is waar zij werken en dit is waar het EU-beleid een directe of indirecte invloed op hen heeft.

En het is hier, in het veld, dat de oplossingen voor grote uitdagingen zoals migratie, duurzaamheid en innovatief ondernemen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Het werk dat wij elke dag doen, kan alleen gedijen in een netwerk van partnerschap en samenwerking. Met een partner aan uw zijde gaat het werk gemakkelijker, boekt u sneller vooruitgang en kunnen oplossingen worden ontwikkeld.

Onze huizen liggen mijlenver uit elkaar. Wij hebben allemaal een andere culturele achtergrond, een turbulente geschiedenis en leven verschillende tradities. Onze wegen zullen anders zijn dan die van onze buren. We zullen andere keuzes maken. Dus wat verenigt ons?

We delen dezelfde wortels. En die wortel is mens zijn. Met alle behoeften die een mens heeft. Een mens heeft voedsel nodig, een dak boven zijn hoofd, maar vooral heeft hij de andere mens nodig. Gemeenschap. We missen allemaal de gemeenschap, de saamhorigheid, de uitwisseling tijdens de Corona-pandemie.

Wij die vandaag tot u spreken, houden onze verbroedering in ons hart. Wij staan hier voor onze thuissteden en gemeenschappen en willen u graag inspireren voor de gemeenschappelijke zaak. Wij nodigen u uit om nieuwsgierig te zijn. Nieuwsgierigheid leidt tot herkenning en begrip. Dit, dames en heren, kan alleen worden bereikt door mensen die samenwerken. Hiervoor is geen verordening of wet nodig. Daar zijn mensen voor nodig. Stedenbanden zijn een prachtige gelegenheid om deuren te openen, nieuwsgierig te zijn, elkaar te leren kennen.

Dank u dat u de Dag van Europa op deze ongewone manier met ons viert. Het zou leuk zijn als we elkaar snel weer kunnen ontmoeten met onze buren. Als laatste spreker zou ik willen eindigen met een citaat van Jean Monnet, de ontwerper van het "Schuman-plan". Monnet sprak bij de ondertekening van de oprichtingsverdragen van de EU in 1957 in Rome:

"We verenigen geen staten, we verenigen mensen". Laten we in deze geest samenkomen.

Dank u en blijf gezond!