***Prinsjesrede 2022***

*Inzender:*

*Monique Smeets*

[*Monique.Smeets@mac.com*](mailto:Monique.Smeets@mac.com)

*06 19 866 276*

Beste Veendrechters,

Als iemand me vorig jaar rond deze tijd gevraagd had naar mijn definitie van vrijheid, dan had ik waarschijnlijk geantwoord:

**Vrijheid gaat over mogen zijn wie je bent.**

Je eigen identiteit kunnen bepalen, ook als die anders is dan hoe je geboren bent.

Geloven in wie of wat je wilt.

Trouwen met wie jij je leven graag wilt delen.

Maar sinds een half jaar is het oorlog in Oekraïne. Een Europees land niet ver hiervandaan. Die oorlog zo dicht bij huis maakt dat ik anders naar vrijheid ben gaan kijken.

In gedachten maak ik een sprongetje naar een dorp als Veendrecht, maar dan in Oost-Oekraïne. Een dorp met wat cafeetjes, een school, een kerk, een park, een winkelstraat, een muziekvereniging en actieve vrijwilligers. Een dorp waar mensen elkaar kennen, net als bij ons.

Als er oorlog uitbreekt in je dorp, wat betekent vrijheid dan?

**Misschien gaat vrijheid dan vooral over niet bang hoeven zijn.**

Je kind gewoon naar school kunnen laten gaan.

Geen angst hoeven hebben dat je huis beschoten wordt.

Erop kunnen vertrouwen dat je man in het leger weer thuiskomt.

Wat als de bommen steeds dichterbij vallen en je eigen regering je oproept om je huis en je dorp te verlaten?

Wat is vrijheid in zulke angstige omstandigheden?

**Dan gaat vrijheid over een veilige plek.**

Een plek waar je niet meer bang hoeft te zijn voor bombardementen.

Een plek waar je heen kunt en waar genoeg te eten is.

Een plek waar je kind buiten kan spelen.

Een paar straten achter ons dorpsplein staat de Theresiaschool.

98 jaar lang gingen de Veendrechtse kinderen in dat gebouw naar school.

Achter de vierkante raampjes van de klaslokalen leerden ze rekenen, schreven hun eerste woordjes en zongen enthousiast ‘*Lang zal ze leven’* voor jarige klasgenootjes.

En als je zelf jarig was, kreeg je een papieren muts die de meester of juf speciaal voor jou gemaakt had.

In de pauze speelden de jongere kinderen tikkertje op het ommuurde schoolplein. Achtstegroepers oefenden in de gymzaal voor de eindmusical, het traditionele afscheid van hun vertrouwde dorpsschool.

Sinds vorig jaar zomer is de Theresiaschool in de Gasthuisstraat geen school meer. De kinderen zijn verhuisd naar een moderne, nieuwe school aan de rand van het dorp. Het oude gebouw stond leeg, wachtend op een nieuwe bestemming.

Toen op 24 februari de Russen Oekraïne binnenvielen en we hier de beelden van steden en dorpen onder vuur op televisie zagen, was het voor de gemeenteraad snel duidelijk: de Theresiaschool zou een plek worden voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Na een razendsnelle verbouwing met hulp van een stoet vrijwilligers en een aantal lokale ondernemers is de Theresiaschool sinds 1 april een thuis voor 30 Oekraïners. En hun huisdieren.

Ik hoop dat de verbouwde Theresiaschool voor de Oekraïense bewoners ook nu nog voelt als die knusse dorpsschool waar je niets kan gebeuren.

**Want vrijheid, dat is een plek waar je mag schuilen.**

Een veilige plek, middenin een gemeenschap waar jij deel van bent.

Of je nu gevlucht bent of hier geboren.

Of je hier nu je hele leven woont of dat je tijdelijk onderdak nodig hebt.

Het is een plek waar plaats voor je gemaakt wordt.

Met onze nieuwe dorpsgenoten zijn we hier vanmiddag bij elkaar om de 31e Oekraïense Onafhankelijkheidsdag te vieren.

Waar ze vandaag ook zijn, Oekraïners vieren hun vrijheid.

In Veendrecht vieren we die vrijheid samen.

Laten we aan tafel gaan.