**ALV 18 oktober 2018**

**Opening**  
  
**Update Bestuur**

* Thijs de Jong: We zijn op zoek geweest naar opvolgers. Er zijn mensen geweest die hebben meevergadert. We hebben vier kandidaten die straks bij de verkiezingen voorbij komen.

Ook zijn er een aantal nieuwe gezichten die actief willen worden. Van harte welkom. We gaan voor hen kijken wat er te doen is binnen GL Amsterdam.

* Roos is campagneleider provinciale staten. 27 oktober huis-aan -huizen. Komt allen.Het is de bedoelingeens per maand huis aan huis te gaan. Het gaat een echte opkomstcampagne worden. Op 17 november gaan we ook huis aan huis in Haarlemmermeer. Vanaf januari wordt de campagne intensiever.

**Update Commissie**

* Neeria Oostra: Elmar is erbij gekomen als fractieondersteuner. Volgens mij functioneren we hartstikke goed. We hebben een hele actieve steunfractie. Elke twee weken voor de commissievergadering worden lopende zaken besproken. Sinds kort hebben we ook de steunfractie in gebieden verdeeld. We gaan allerlei buurtvergaderingen af.
* Noah Zeevenhooven: Als stadsdeelcommissie is het wel zoeken. We vormen een clubje van de stadsdeelcommissie met de VVD. We horen in meerdere stadsdelen dat het nog zoeken is. Ik was een periode de enige in de agendacommissie. Er is progressie en we hebben wel geluk met onze stadsdeelcommissie omdat Oost en West vrij overzichtelijk is en veel op elkaar lijkt. Je merkt dat het beter begint te functioneren.
* Elmar Jansen: Sinds kort duo-commissielid. We zijn bezig met de gebiedsagenda’s die nu ontwikkeld worden. Wij vonden dat er weinig bewonersinspraak was. Dat is een avond geworden, met dank aan Ilse. We hadden rijen buiten staan bij de Akhnaton van mensen die met bestuurders wilden spreken. 110 aanmeldingen. Ze mochten of individueel met een commissielid spreken of voor de groep inspreken. Was een succesvolle avond. We willen heel graag dat iedereen een reactie krijgt.

Weteringcircuit. Er is twee weken extra tijd gegeven voor een besluit rond parkeerplekken. Huis aan huizen blijkt een hele fijne strategie om rond onderwerpen mensen te bevragen.

We zijn ook bezig met ongevraagde adviezen: bomenkap waar we hebben geadviseerd om door een derde partij te laten kijken naar of er geen alternatief mogelijk was.

Uit de stadsdeelcommissie is een advies gekomen om beter te handhaven rond de drukte op de Wallen. Het was een duidelijk signaal wat we afgaven.

Neeria Oostra: [www.stemvancentrum.nl](http://www.stemvancentrum.nl) Iedereen kan voorstel doen. Als een voorstel honderd likes heeft, wordt het behandeld in de commissie.

Een voorbeeld is Utrechtsestraat fietsstraat. Kijken of dat mogelijk is.

Paul Denekamp: Werkgroep verkeer- en stedenbouw. Fietsers afstappen. Dat bord duikt steeds weer hier en daar op. Dat bord is illegaal. Eilandenboulevard Czaar Peterstraat. Voor het comfort dat fietsers. Nota naleven.

Gebeld door iemand in de Prinsenstraat. Groennota aangenomen. Strikt nee, tenzij beleid voor bomenkap. Er is een kapvergunning door het stadsdeel afgegeven tot mijn stomme verbazing. Er werd niet goed gekeken naar wat de belevingswaarde van mensen was. Is dit echt een kapvergunning die verleend moet worden? Als je bomen kapt, moet je vervangen.

Micha Mos: Het bord fietsers afstappen, dat zou ik moeten zien in een situatie waar dat bord onterecht is neergezet.

Bomen. Door het volgende stadsdeelbestuur neergezet. Er zijn een paar honderd aanvragen per jaar. We moeten ook enigszins durven vertrouwen op onze ambtenaren. Iemand die het nut en noodzaak van bomen vooropstelt. Een veel minder fluïde document. We moeten er zorg voor dragen dat bomen beschermd worden en we moeten vertrouwen op onze ambtenaren.

Paul Denekamp: Ik schrik van de opmerkingen. Je morrelt echt aan het nee tenzij-principe. In die zin gaat dat echt om hoge uitzonderingen en dus niet ik kijk er even wat anders tegen aan.

Micha: Het kan soms langer duren om opnieuw bomen te planten. Is iets waarbij we achter lopen.

**Update Dagelijks Bestuur**

Micha Mos: Ik houd me bezig met openbare ruimte en verkeer, groen, water en duurzaamheid. Word ik betrokken bij het aardgasvrij maken van de Binnenstad. Ontzettend grote uitdaging. Als het ergens moeilijk is, is dat hier.

Voor verkeer geld een autoluw beleid. Op een grotere manier kijken hoe we die transitie gaan maken. Welke straten maak je helemaal autovrij? Hoe gaan we om met de loodgieter, met bezoek met mantelzorg. We willen winnen aan openbare ruimte en teruggeven aan de stad?

Bij Weteringschans zijn een aantal extra parkeerplaatsen opgeheven. Ruimte terugwinnen aan voetgangers. De Oostoever Amstel vind ik zelf een mooi project. Van Carré tot Bar Lempicka. Dat gaat er uitzien als een allee aan het water. Betere ondergrondse vuilvoorzieningen. Streng kijken naar hoe commerciële uitingen zich daartoe gaan verhouden. Steigerdoeken. Druk van commercie op de openbare ruimte terugschroeven.

We gaan de doorloopruimte Herengracht verbeteren. Ruimte maken om fietsrekken neer te zetten. Belemmeringen als Amsterdammertjes weghalen of toevoegen om zo gevaarlijke situaties te voorkomen. We willen veiliger netwerk van doorloopruimte creëren.

Ilse Griek: Ben bezig met nestemmingsplan winkeldiversiteit. Toename aan op toeristen gerichte winkels aanpakken. Er komt een herinrichting van bepaalde markten aan. We gaan geen marktvisie toepassen. We kijken met de buurt wat de behoefte is. Centrum-markten worden door iedereen bezocht. Meningen uit de buurt ophalen, maar ook van andere plekken. We willen een steeds grotere kring mensen betrekken bij de dingen die we doen.

We willen iets doen aan de bouwwoede in de stad. De situatie in stadsdeel is anders want beschermd stadsgezicht. Er zijn manieren om wat beter rekening met elkaar te houden. Omgevingswet in 2021 van kracht. De tijden zijn nu anders, dus uitdaging is hoe we participatie vorm krijgt in de aanloop naar die omgevingswet. Hoe kunnen we de overlast bij de bewoners wegnemen. Moet het niet verplicht worden om buren te informeren.

We willen dit trapsgewijs dit gaan doen. Wat zijn nu de mogelijkheden? Digitaal een enquête uitzetten. Stadsdeelcommissie de kans geven ons hier een advies over te geven. Op basis daarvan als gaan we als DB een besluit nemen. Dingen duren dus wat langer, maar het proces is beter.

Arthur Veen: De autoluwe Binnenstad. Hoe gaat dat democratisch zijn?

Micha Mos: Het eerste kwartaal is update hoe het proces eruit gaat zien. Er waren 4500 reacties op het snorfietsenplan. Dat lijkt me een goed teken.

Marius Ernsting: Eigenlijk een hele simpele vraag: wie is jullie baas?  
Micha Mos: We rapporteren aan wethouders en daarmee aan de gemeenteraad. Wij zouden naar huis kunnen worden gestuurd door een wethouder die daar een onderwerp. We dienen echt de gemeenteraad. Ik durf de wethouders ook wel tegen te spreken. Budgetrecht heeft altijd bij de gemeente gelegen.

Neeria Oostra: Het grote verschil is dat jullie benoemd zijn.

Elmar Jansen: Het is de Wens van de SDC om extra tijd in te ruimen om bewoners te bevragen. En daar heeft Micha toen ook gehoor aan gegeven.   
Micha Mos: Als bestuurder luister je ook naar gekozen mensen.

**Verkiezingen:**

Sonja Muusses: 24 jaar. Ik studeer archeologie. Vijf jaar geleden lid geworden van GL. Toen ben ik gebeld door Arthur Veen of ik daar iets mee wilde gaan. Ben bij Demonstraties geweest, lid van de Europa-werkgroep en later ben ik af en toe met campagnes mee gaan doen. Een jaar geleden was ik bij de ALV Centrum. Ik ben mijn weg aan het vinden in de politieke partij. Denk dat het heel fijn is als de lijnen met de stadsdeelcommissie heel fijn zijn.

Yvo Greijdanus: 24 jaar. Studeer Filosofie. Ik was bij de Maagdenhuis-bezetting. Val nu in in de Tweede Kamerfractie. En heb festival DRIFT helpen organiseren

Judith van Male. 64 jaar. Actief geweest in het Weesperbuurtcomité. Politiek goed middel om de wereld te verbeteren. Bert vertelde mij het een en ander hierover en het lijkt me heel goed om op deze manier actief te worden en een steentje bij te dragen.

Eric Jellema: 51 jaar. Mijn loopbaan in Den Haag nu verlegd naar Amsterdam. Veel bezig duurzame mobiliteit. Ik heb veel huis-aan-huis meegedaan. Actief in de werkgroep verkeer- en stedenbouw. Enthousiast over de beweging waar we nu mee bezig zijn.

Uitslag Sonja:

23 voor Sonja, 1 tegen

Uitslag Yvo:

22 voor Yvo, 1 onthouding, 1 ongeldig.

Uitslag Judith:

24 voor Judith.

Uitslag Eric:

23 voor Eric.

**Inhoudelijke discussie**

Bobien van Aalst. Guidor gidsenbelangenvereniging.

Elle Tat. Gids in Amsterdam. Werk met buitenlandse groepen

Rogier Noyon: Winkelier op de Haarlemmerdijk.

Taco Pauka: Ben gids en woon in Almere (Amsterdam New Lands)

Bobien van Aalst: Al een aantal jaren gids en zie dingen veranderen. Het seizoen is langer geworden, meer werk. Het is ingewikkelder en minder leuk geworden. We worden als paria’s behandeld. De gidsen zijn de boosdoeners. Een aantal jaar geleden was het wat exclusiever. Je kon overal wat gemakkelijker bij. De wereld verandert en het is een feit. Er wordt meer gereisd en mensen gaan langer op vakantie. Het is niet meer alleen in andere plaatsen. Met goedkope vluchten.

Er zijn nu groepen bijgekomen die voorheen niet reisden. Op dat lijstje naast Londen en Parijs, staat nu ook Amsterdam. Het is wel een feit dat die mensen hier naar toe gaan komen. Wat voor ons belangrijk is, is dat we het als gidsen in goede banen leiden. Dat ze stil moeten zijn als ze de Begijnhof inlopen. Wat ons heel erg steekt, is dat die hetze vooral tegen de georganiseerde groepen gericht zijn. Is dat wel terecht? Zijn dat de mensen die zich misdragen? Maatregelen die genomen worden zijn gericht tegen groepen. Ik vind dat je inderdaad dingen moet regelen. Nu wordt er eigenlijk gezegd: laat de toerist maar komen, maar wel op de hotelkamer blijven.

Er zijn mensen die onder de arm meegenomen moeten worden. Voor ons is het heel belangrijk dat er plekken zijn waar we ze goed af kunnen zetten. Geldt ook voor de rondvaartboot, plekken waar ze af te zetten zijn. Ik snap dat het onwenselijk is dat bussen rondjes rijden door de stad, maar ze moeten mensen wel ergens kunnen neerzetten waar het nog een beetje haalbaar is. Je moet toch iets regelen om ze bij elkaar te houden. Je moet een programma hebben en zorgen dat we dit kunnen handelen.

Op dit moment zijn er plaatsen gemaakt waar fietsen langskomen. Westerdokskade en Ruyterkade Oost. Is superonhandig. Maak zulke dingen handig.

Er is een Wallen-convenant. Als gidsen vooraan gezeten. We willen dat het grote groepen zijn. Van de een op de andere dag is besloten vergunningen af te geven. Iedereen kan een vergunning krijgen. Iedereen mag dat doen. Waarom niet gekoppeld aan mensen die er hun beroep van gemaakt hebben?

Elle Tat: Vergunning kost 111 euro, maar bekeuren kan altijd. Aan die vergunning hangt vast dat we met 20 mensen door de stad mogen. Die vergunning is opeens uit de lucht komen vallen. Maar we hebben bussen waar 50 mensen in kunnen. Dat kan dus alleen als ik mijn groep in tweeën deel. Voor ons zijn dat best belangrijke dingen.

Er is heel veel verkeer op de stoepen. Waarom valt de Dam onder die vergunning. Het is een beweging. Creëer plaatsen waar wij de bewoners niet tot last zijn. Ze willen allemaal naar Amsterdam.

Rogier Noyon: Als er heel veel mensen zijn. Als het een bepaald soort mensen zijn. Als mensen merken dat een stad zich daar op aan het richten is. Als ik naar Haarlemmerdijk kijk. Het was een soort no-go area. Die straat is zo ontzettend veranderd. Ten goede. Als je al dat geklaag hoort, denk ik: je moest eens weten.

Een eigen dynamiek. Er zijn interventies gedaan die helaas nu niet meer mogelijk zijn. Wij kochten ooit winkelpanden op om te sturen op winkelaanbod. Dat is tot voor kort ook een strategie geweest. De Key en Ymere hadden een aantal winkelpanden. Daarmee had je een enorme invloed op de kwaliteit van een straat. Coöperaties moeten zich nu beperken tot primaire taak. Dat middel om te sturen op winkelaanbod is ons dus uit handen genomen.

Het tweede probleem structureel iets. Autonome ontwikkeling van een straat. Als een straat leuk is, gaan de prijzen omhoog en kunnen leuke kleine rommelwinkeltjes het niet meer betalen. Het internet zorgt ook voor verschraling van het winkelaanbod. Ik klaag er altijd over maar tegelijkertijd zie ik dat ik alles op het internet koop.

Het is een fabeltje dat winkeliers parkeerplekken nodig hebben. We hebbe actie gevoerd tegen Domino’s pizza. Duidelijk toeristenwinkel. Bewijs maar eens dat het een toeristenwinkel is. Mijn conclusie is: beide zaken verloren. Lovenswaardige acties. Het gaat altijd om de handhaving. Alle mooie plannen vallen in het water als je geen middelen hebt om te handhaven. Kondig maatregelen dan maar niet af.

Taco: Drie keer handhaving. Mijn ervaring met GL is dat dat een beetje taboe is om het daarover te hebben. Als je regels afspreekt, moet je ze ook handhaven.

1. De aantallen. De overlast die de aantallen geven. Grote groepen toeristen.
2. De relatief kleine groep overlast gevende toeristen.

Je hebt radicale maatregelen nodig. Dit is geen natuurverschijnsel dat we zomaar over ons heen moeten laten komen. Ik zie scenario’s aankomen zoals in Venetië etc. Wie zijn er verantwoordelijk: politiek, toeristen zelf, aanbieders, de Amsterdammers. Die hebben een verantwoordelijkheid en moeten daar op aangesproken worden.

Politiek moet een keihard moratorium stellen op het aantal toeristische bedden. Het lijkt er op dat het er niet is. Vliegveld Lelystad moeten we niet realiseren. Europese vluchten gaan daar hun toevlucht toe nemen. Overgrote deel is Europeanen.

Hop on hop of bussen moeten we afschaffen. Vertrek uit Amsterdam door tours en tickets bij Nicolaaskerk. Ik begrijp echt niet dat dat nog bestaat.

Wat je in ieder geval niet moet doen is symboolpolitiek. Het komt mij voor dat de wens van een raadslid. De wens: de letters I Amsterdam weghalen. Er wordt op geen enkele manier duidelijk welk probleem je daar mee oplost. Dat is contraproductief en het gesprek over wat er echt moet gebeuren wordt er moeilijker door.

Aanbieders: Gemeente moeten ze houden aan plannen om duurzamer te werken. Ondernemingen mogen in grote mate zelf verzinnen wat dat is. Vermindering van CO2-uitstoot. Gaat om de kwaliteit van aanbod. Mensen worden door die ondernemingen nauwelijks geschoold in cliëntbejegening etc.

De Amsterdammers zelf. Als je je gasten niet hoffelijk benaderd krijg je ook geen hoffelijkheid terug. Amsterdammers en hoffelijkheid is niet echt synoniem. Geschrokken van agressie van Amsterdammers in het verkeer.

Er zijn mensen die moeite hebben met het verschil tussen fiets- en voetpad. We moeten Amsterdammers betrekken in het oplossen van dat probleem. En ze erop wijzen dat ze daar zelf ook een rol in hebben.

En tot slot: Handhaven, handhaven, handhaven.

Eric Jellema: Waar ik erg van schrok. Hoe toeristen worden behandeld in groepen. Een punt van aandacht dat je in deze stad, naar buiten toe ook vriendelijk bent.

Paul Denekamp: Probleem is dat we graag willen dat Amsterdammers kunnen fietsen en lopen. Dat vergt een beetje samenwerking. Hoe maak je toeristen daar bewust van? Dat vergt een grote voorlichtingscampagne. En daar ook constant op wijzen.

Judith van Male: Reguleren is een belangrijke voorwaarde. Ik vind zelf toeristen wel leuk, maar er is gewoon te weinig ruimte voor voetgangers.

Marius Ernsting: Ik ben verbaasd. Er zitten heel veel kanten aan. De drukte in de stad zijn we ook zelf. 800 duizend Amsterdammers die hier 365 dagen zijn. De meeste lawaaimakers zijn Amsterdammers.

We moeten werken aan het beperken van het aantal goedkope vluchten.

Arjan de Jager: Het thema van handhaving. Elke nieuwe coalitie komt met nieuwe ideeën. Er moet meer gehandhaafd worden. Hoe kun je nieuwe lijnen uitzetten? Wat is de macht van handhaving?

Rogier Noyon: Binnenstadsoffensief. Dat wordt begeleid door ondernemers. Het is zo’n ervaring. Het gaat niet om de verkokering. Terrassen. Hoe kun je regels ten aanzien van mengformule ontlopen, door een terras buiten te zetten.

Er zijn allerlei verschillende soorten handhavers. Er is nooit meer een veldwachter die eens zegt: kom op jongen.

Micha Mos: Het gaat om nut- en noodzaak. Een specialist heeft ook z’n voordelen. Het gat is onoverbrugbaar groot. Terugtredende overheid. Deregulering. Mensen moeten we anders doen nadenken over de stad en de samenleving. Die twee moeten hand in hand gaan.

De buurtpolitie communiceert met de buurt. Een eenvoudig gesprekje. Op het Leidseplein. Het gaat ook om de kwaliteit van de handhaving.

**Rondvraag:**

Paul. Grootschalig reduceren van parkeerplaatsen. Daar moeten we draagvlak voor organiseren. Vanuit buurten moeten we initiatieven regelen waarin gezegd wordt: dat stukje straat mogen wel wat parkeerplaatsen weg.

Voorstel aan het afdelingsbestuur: GL’ers die bij hun in de straat willen gaan polsen om aan stadsdeel voor te stellen om in aanmerking te komen. Dit nu organiseren. Oproep in de nieuwsbrief.