**INBRENG van Sybrand Buma bij de APB 2015**

***(gesproken tekst geldt)***

**Inleiding**

Volgende maand vijfentwintig jaar geleden, op 3 oktober 1990, werden Oost- en West- Duitsland herenigd. Het was een tijd van hoop. De koude oorlog behoorde tot het verleden. Een nieuwe wereldorde ontstond. Zonder grootmachten die elkaar in een nucleaire wurggreep hielden, en ook zonder dictatuur in Europa.

Een kwart eeuw later woeden barbaarse oorlogen aan de Europese buitengrenzen. In Syrië, Libië en Irak. Maar ook nog steeds in Oost-Oekraïne. Rusland is een gevaarlijke buur geworden. Het is verleidelijk om de bedreiging vooral te zien als iets van buiten. Van anderen die onze normen en waarden van buiten willen bedreigen.

**Rechten en plichten**

Maar er is meer aan de hand. Het CDA analyseert een dieper probleem. Onze samenleving is ook onderhevig aan erosie van binnenuit. De op de joods christelijke traditie gebaseerde waarden en normen zijn niet meer vanzelfsprekend.

Wat leren deze waarden ons? Ze leren ons dat een sterke samenleving is gebouwd op wederzijdse plichten. De vrede, veiligheid en mensenrechten die tekenend zijn voor dit deel van de wereld zijn geen toevallige samenloop van omstandigheden. Ze zijn iets om te koesteren.

Cultuur en identiteit zijn een sociaal historisch gegeven, en geen uiting van individuele keuzevrijheid.

Maar de moderne westerse samenleving is vooral op individuele rechten gebouwd. En om aan alle individuele behoeften te voldoen is een grote, bureaucratische overheid geschapen.

In plaats van een grote overheid zal weer een sterke samenleving moeten ontstaan. Waarin iedereen een taak heeft. Waarin niet voorop staat wat je van de overheid ontvangt, maar wat je aan de samenleving bijdraagt. Waar niet het recht om te doen wat goed is voor jezelf, maar de plicht te doen wat goed is voor het collectief leidend is. Waar het belang van de toekomst van onze kinderen, gaat boven het hier en nu.

**De wereld om ons heen**

Ons continent met zijn eeuwen oude cultuur wordt overrompeld door de gebeurtenissen om ons heen.

En ondertussen zien de burgers Europese politici die niet bij machte zijn om de grote vragen van deze tijd te beantwoorden. Het vluchtelingenvraagstuk groeit op dit moment niet alleen Europa boven het hoofd, maar ook dit kabinet.

Er is een deal, juichten de Franse en de Duitse minister van Justitie afgelopen maandag. Er is géén deal, zei even later staatssecretaris Dijkhoff. Er is wél een deal, het hele VVD plan wordt door Europa uitgevoerd, beweerde Halbe Zijlstra. Er is geen deal en er is een Eurotop nodig, constateerde Angela Merkel. Een Eurotop heeft geen zin, aldus premier Rutte vervolgens. Gelukkig komt er volgende week een Europese top, zegt op aangeven van Merkel Dijsselbloem vanmorgen.

Voorzitter, er is maar één ding zeker: Er gebeurt niets. Omdat Europa verdeeld is, en de kabinetspartijen in Nederland zich alleen maar druk maken om hun eigen profiel.

Waar PvdA leider Samsom vorige week in het debat concludeerde dat er minder opvang in de regio komt, concludeerde Zijlstra triomfantelijk dat het meer zou worden. Kan de premier aangeven wat volgens hem in Brussel wel en niet is afgesproken, en wat hij ziet als rol voor Nederland in dit Brusselse slagveld?

Voor het CDA staat voorop dat wij als rechtstaat en als Europa een morele verantwoordelijkheid hebben, om ons te bekommeren om ontheemden. Maar de samenleving staat nú onverantwoord onder druk. We zullen daarom toe moeten naar meer tijdelijke opvang.

En we ontkomen er niet aan om het probleem bij de bron te gaan aanpakken. Daarom blijft het CDA aandringen op deelname aan de militaire coalitie die acties onderneemt Syrië. De westerse gemeenschap moet bereid zijn desnoods op de grond op te treden, op zijn minst om veilige gebieden te creëren.

Voorzitter, de opvang van vluchtelingen is een uiterst kostbare aangelegenheid. 650 miljoen euro wordt extra uitgetrokken in 2015. Hoeveel wordt er op de begroting gereserveerd voor 2016, en ten laste van welke begrotingen? Wat als meer financiële middelen nodig blijken te zijn doordat de ramingen te laag blijken te zijn?

**Draghinomics**

De allesbeheersende crisis in het Midden-Oosten heeft de aandacht voor de Europese schuldencrisis naar de achtergrond verdrongen. En ons deel van de wereld vertoont weer economische groei.

Maar de onzekerheid blijft. We zouden het bijna vergeten, maar over minder dan een week zijn er alweer verkiezingen. In Griekenland.

Weer houdt Europa de adem in. Zoals zo vaak het afgelopen jaar.

De economische groei in Europa is ondertussen voor een belangrijk deel cosmetisch. Iedere maand pompt de Europese Centrale Bank 60 miljard euro in de economie, inmiddels zo’n 360 miljard.

Het begon als een noodmaatregel. En het zou gebeuren in ruil voor harde hervormingen in de zuidelijke lidstaten. Maar van de hervormingen is nooit meer wat vernomen. Ik vraag de premier dan ook: welke hervormingen heeft hij nou in Frankrijk en Italië gezien, en hoe beoordeelt hij die?

Ondertussen is de euro veel van zijn waarde kwijtgeraakt, en lenen de zuidelijke landen er dankzij de lage rente weer lustig op los. Voor de lange termijn verzwakt dat onze munt. De euro wordt een frank en als we niet oppassen wordt de frank een lire.

Gratis geld bestaat niet. Dit beleid is gunstig voor de zuidelijke devaluatie economieën, maar slecht voor de Nederlandse innovatie economie. De Euro wordt uiteindelijk niet alleen verzwakt door premier Tsipras in Athene, maar ook door ECB president Draghi in Frankfurt. Hoe kijkt de premier naar deze ontwikkelingen?

**Begroting**

Tegen deze onzekere achtergrond presenteerde het kabinet gister de begroting voor 2016. Het is een begroting met gelukkig ook goed nieuws. De export trekt aan, de woningmarkt komt overeind, de economie groeit. Dat hebben we lang niet meer meegemaakt.

Maar, zoals Frits Wester vrijdag al tijdens zijn persconferentie zei: We moeten nuchter blijven.

**Banen**

Rond de eeuwwisseling leidde economisch optimisme tot een snelle stijging van de lonen en uitgaven.

Nederland prijsde zich daarmee heel snel uit de markt. Paars 2 ging er het schip mee in. Met als gevolg dat heel kort daarna weer drastisch moest worden bezuinigd. De economische groei leek ijzersterk. Maar het bleek een zeepbel. Die fout mag nu niet worden gemaakt. Want de groei is te onzeker. En vooral: De werkloosheid is nog steeds te hoog. Daarom: Werk boven inkomen.

Lastenverlichting boven uitgavenstijging.

**5 miljard**

Het CDA steunt daarom de keuze van het kabinet voor lastenverlichting. Voor een robuust herstel van de economie is het nodig dat de belastingen voor gezinnen met een middeninkomen en voor het MKB omlaag gaan.

De afgelopen jaren zijn die belastingen door het kabinet met miljarden verhoogd. Het CDA bepleitte juist belastingverlaging voor de ruggengraat van onze samenleving. Nu het kabinet de lasten verlicht, steunt het CDA die keuze. Maar zoals eerder gezegd met de waarschuwing: volgen er aanpassingen die nadelig zijn voor middeninkomens of MKB, dan loopt het kabinet het risico om de steun weer te verspelen.

**LIV**

In de plannen voor de zomer stond een maatregel die zorgt voor meer banen, de Lage Inkomens Voordeel. In de begroting is deze door het kabinet ingeruild voor een eenmalige koopkrachtmaatregel, de verhoging van huur- en zorgtoeslag. Is het niet verstandiger dit niet te doen, om zo werkgelegenheid te stimuleren? Graag een reactie.

**Ouderen**

Dan de positie van ouderen:

Is het kabinet zich bewust van de effecten van het afschaffen van de ouderentoeslag op de huurtoeslag, en daarmee het ontstaan van onbedoelde negatieve gevolgen voor een hele grote groep ouderen? Middenin de zomer legde DNB strengere regels op voor pensioenfondsen dan voor verzekeraars. Het gevolg: de fondsen moeten tientallen miljarden extra vermogen gaan aanhouden en de pensioenen staan nog verder onder druk. Het is een ontwikkeling mede ingegeven door het vaststellen van het Financieel Toetsingskader. Is het kabinet bereid hier actie op te ondernemen?

**Hervormingen arbeidsmarkt**

Voorzitter, alleen lastenverlichting is niet genoeg voor structureel meer banen. En hier laat het kabinet het wel heel erg afweten. Onze arbeidsmarkt is niet klaar voor de toekomst. De blijvend hoge werkloosheid is daarvan het symptoom. Het CDA vraagt het kabinet een ambitieuzere richting in te slaan en stelt het volgende voor:

- Afschaffen van het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte voor het MKB: wanneer kunnen we eindelijk een initiatief hierop van de regering verwachten?

- het mogelijk maken van Loondispensatie voor gemeenten binnen de participatiewet. Een goedkoper instrument dat ook nog eens beter werkt dan de loonkostensubsidie waar gemeenten het nu mee moeten doen.

- Het geld voor de banenplannen van Asscher, 600 miljoen euro had al uitgegeven moeten zijn, maar lijkt inmiddels te voldoen aan het criterium: geld zoekt plan. 182 miljoen ligt nog op de plank. Laten we het resterende geld gebruiken voor iets verstandigers.

- Waar blijft de visie op de toekomst van arbeidsmarkt, het IBO-onderzoek naar ZZP’, werknemers, verzekeringen, pensioenen? En de kabinetsreactie met actiepunten? Of is de premier bereid te zeggen dat er onoverbrugbare verschillen zijn tussen PvdA en VVD?

- De gaten in de Wet Werk & Zekerheid moeten worden gerepareerd. Want de regel dat mensen nu nog maar 2 jaar in plaats van 3 jaar een tijdelijk contract kunnen krijgen zorgt voor minder banen.

- Bovendien is het is hoog tijd meer mogelijkheden te geven voor meerjarencontracten.

Een paar jaar zekerheid is echt beter dan een vast contract dat je niet krijgt.

- Stoppen met het wettelijk quotum voor arbeidsgehandicapten. Het is een vorm van staatsdenken die wel tot een bureaucratisch moeras, maar niet tot banen leidt.

Graag een reactie van de minister-president. Is hij bereid deze weg in te slaan en de arbeidsmarkt te hervormen? Zo wordt de belastingverlaging gekoppeld aan een structureel beter functionerende arbeidsmarkt voor families, voor ondernemers en voor onze hele samenleving.

**Bonden**

Voorzitter, ook een gematigde loonontwikkeling is van groot belang voor de werkgelegenheid. Het kabinet en bonden als CNV verdienen een compliment voor de in de overheidssector afgesloten CAO.

Zij hebben het beseft gehad dat een faire maar gematigde loonstijging bijdraagt aan rust en herstel op de arbeidsmarkt. Ik vraag van het kabinet om de garantie dat deze overeenkomst ook echt het eindplaatje is. Meer geld, zoals de FNV luidkeels roept, is niet verantwoord en zal het CDA niet steunen.

**Vermogensbelasting**

Voorzitter, Het kabinet komt met een ingewikkeld voorstel voor de vermogensbelasting. Fiscaal adviseurs zijn nu al bezig om het ‘boxhoppen’ uit te denken, het wegsluizen naar het buitenland zal toenemen, En de uitvoering zal tot grote problemen leiden.

Wij zijn daarom bang dat de wijziging helemaal niet budgetneutraal is, zoals de regering stelt, maar dat de opbrengst lager wordt, en het systeem ingewikkelder.

Wij vragen het kabinet deze voorstellen in ieder geval los te koppelen van de 5 miljard euro,

en na te denken of de bezwaren van dit voorstel niet groter zijn dan de voordelen.

**Uitvoeringsproblemen en onrust in de samenleving**

Deze miljoenennota betreft het laatste volledige begrotingsjaar van dit kabinet. De Haagse inkt van veel van de kabinetsplannen is inmiddels wel droog. Maar veel sectoren staat het water tot aan de lippen. Veel Nederlanders ervaren dagelijks de gevolgen van de vele veranderingen die het kabinet onder hoge druk over Nederland heeft uitgestrooid. Die veranderingen geven niet alleen veel onrust, ze geven mensen ook veel stress en onzekerheid.

Ik noem:

- de WMO: op 1 januari 2016 loopt het overgangsjaar af. Vele duizenden mensen zijn onzeker over de vraag welke zorg en ondersteuning ze na 1 januari krijgen.

Zijn alle noodzakelijke herindicaties zorgvuldig uitgevoerd?

- de PGB uitbetaling is op een drama uitgelopen.

Wat is de meest realistische schatting van de totale schade die het hals-over-de-kop invoeren heeft opgeleverd voor PGB-houders en werkers in de zorg?

Graag op deze punten een reactie van de premier.

**Groningen**

Onzekerheid is er ook nog in Groningen. Het kabinet is voor 2015 teruggegaan naar 30 miljard kuub gas per jaar. Maar het kan toch niet zo zijn dat in 2016 de gaswinning alweer stijgt naar 33 miljard?

Hoe motiveert het kabinet dit naar de Groningers?

**MH17**

Voorzitter, in oktober zal de onderzoeksraad voor veiligheid met het rapport over de MH 17 komen.

Buitenland zal dan onvermijdelijk weer binnenland worden. Wil de regering ons voor die tijd nader berichten of er overeenstemming is over een vervolgingsstrategie?

**Internationale veiligheid en defensie**

Sowieso bouwt Rusland een steeds groter wapenarsenaal op. Sinds de Russische inval in de Krim weten we dat we met een geduchte tegenstander rekening moeten houden. Onze defensie zal structureel op orde moeten worden gebracht. Het kabinet heeft voor het komende jaar de bezuinigingen op defensie verzacht. Maar nog steeds moet de krijgsmacht bij deze cijfers verder inkrimpen.

Voorzitter, voor het ontstaan van deze situatie bestaat in deze Kamer een brede verantwoordelijkheid.

Ook van het CDA. Maar het CDA wil ook verantwoordelijkheid nemen voor de wederopbouw. Het CDA vraagt het kabinet een extra verhoging van het defensiebudget met 200 miljoen.

Het CDA stelt voor dit te financieren door 150 miljoen uit Dutch Good Growth fund, aangevuld met de prijsbijstelling breed.

**Nationale veiligheid/justitie**

Voorzitter, in de chaotische wereld van vandaag zijn buitenlandse en binnenlandse veiligheid meer dan ooit verweven. Jihadisten plegen aanslagen in Europa, jongeren van hier gaan naar het Midden Oosten om mee te strijden.

Dit voorjaar heeft een gezamenlijk optreden van de fractievoorzitters er toe geleid dat de AIVD beter op sterkte is gebracht. Maar ons justitie en politie apparaat raakt in een deplorabele staat. De reorganisatie van de politie, die bedoeld was als een versterking, is onder druk van gelijktijdige bezuinigingen in een uitzichtloos moeras terecht gekomen.

Daarnaast worden het OM, het NFI en de Rechtspraak onverantwoord gekort. Gevolg: het sluiten van rechtbanken in de regio, Almelo, Assen, Maastricht en Alkmaar, tegen de afspraken in die eerder met de Tweede Kamer zijn gemaakt.

De kerntaak veiligheid is door dit kabinet verwaarloosd. Dat is onverantwoord en onacceptabel. Daarom wil het CDA dat er 200 miljoen geïnvesteerd wordt in de veiligheid. Dit te financieren uit het schrappen van de banenplannen, en het beperken van de prijsbijstelling van de overige departementen.

**Slot**

Mevrouw de voorzitter, De economische groei die ons land doormaakt is goed nieuws. Ons land profiteert van de aantrekkende handel. Maar we moeten ons bewust zijn van de vele kwetsbaarheden.

Bij begrotingen gaat de discussie vaak over geld. Maar de belangrijkste uitdagingen die voor ons liggen gaan niet over geld. Die gaan over veiligheid scheppen in een onveilige wereld, en zekerheid bieden in een onzekere wereld. Zoals ik aan het begin al zei, de bedreiging komt niet alleen van buiten, maar ook van binnen.