**Visie-artikel voorzitter VOM**

in blad VOM december 2011, deadline 28 november

1200 woorden

door Daphne Riksen, 06-5185 6069, daphne.riksen@euronet.nl

<voorstel kop>

‘Samen ga je sneller’

Philippe Dupont is nu ruim een jaar voorzitter van de VOM. Hoe ziet hij de toekomst van de vereniging? ‘De VOM moet dé belangenbehartiger worden van industrieel oppervlaktebehandelend Nederland.’

*Hoe ziet de oppervlaktebehandelende sector eruit?*

‘Er zijn in Nederland zeker zo'n 3.000 bedrijven bezig met industriële oppervlaktebehandelingen, van eenpitters tot multinationals, van toeleveranciers tot behandelaars. Met gemiddeld 10 tot 15 medewerkers is dat een enorm aantal mensen. We onderscheiden twee soorten bedrijven: aan de ene kant de dienstenbedrijven, die oppervlaktebehandelingen aanbrengen voor anderen. Aan de andere kant de bedrijven die dat *in-house* op eigen producten doen. Er zijn zo'n 350 bedrijven lid van de VOM, een aantal dat in 2012 beslist moet groeien. Oppervlaktetechnologie is een prachtig vakgebied: wij maken de wereld immers mooier en zorgen voor waardebehoud van de producten.’

*Wat voor soorten belangen wil de VOM behartigen?*

‘Het gaat ons om de inhoud: we behartigen alleen belangen op het gebied van industriële oppervlaktebehandelingen, alles wat te maken heeft met het conserveren en decoreren van werkstukken. Onze thema's zijn wet- en regelgeving, kennisoverdracht en technologische toekomstverkenning. We zijn er niet om politiek-maatschappelijke thema's aanhangig te maken of om over cao's te onderhandelen.’

*Wat komt er zoal op de sector af?*

‘Wet- en regelgeving is uiteraard een heel belangrijk onderwerp. De nationale en regionale overheid volgt ons van nabij, maar de inventarisatie en evaluatie van stoffen speelt zich af op Europees niveau, ver van ons vandaan. Wanneer een bepaalde stof ‒ terecht of onterecht ‒ in een kwalijk daglicht komt te staan, kan dat de toepassingsmogelijkheden belemmeren. De totale keten, van grondstoffendelver tot producent en van oppervlaktebehandelaar tot eindgebruiker, moet daarbij betrokken zijn. Alleen dan kunnen we de juiste argumenten op tafel leggen, gebaseerd op feitelijke gegevens. Maar om die argumenten te verzamelen en op de juiste plaats neer te leggen, heb je een gecoördineerde inspanning nodig. Dat is voor een kleine, lokale organisatie onmogelijk.’

*Geeft u eens een voorbeeld?*

‘Momenteel speelt er een grote discussie over chroom(VI). Als dat element voor bepaalde toepassingen verboden zou worden, kan de consequentie zijn dat die oppervlaktebehandelingen plaats gaan vinden buiten Europa. Dat is niet in het belang van de economieën van Nederland, van de Benelux of van Europa. Daarom moeten we de consequenties van zo’n mogelijk besluit kenbaar maken.

Je moet jezelf de vraag stellen: waar zou je willen dat met zulke stoffen gewerkt wordt? Bij ons in Nederland of Europa, met sterke wetgeving en toezicht, of op een plaats waar men op het oppervlaktewater loost en waar men geen periodieke medische onderzoeken van de medewerkers kent? Er komen steeds meer van deze vragen op ons af. Naast chroom(VI) zullen andere elementen zeker ook issues worden. Maar het risico van *overshoot* is niet ondenkbeeldig. Een mooi voorbeeld zijn de rode panelen waarmee The Wall aan de A2 bij Utrecht is afgewerkt. Die panelen moesten in Engeland worden gecoat omdat het procedé in Nederland verboden is. Waar zijn we dan mee bezig? Ik wil de gevaren van bepaalde stoffen niet ontkennen, maar er moet een goede afweging worden gemaakt. Inspraak van de branche ‒ de hele keten van toeleverancier tot eindgebruiker ‒ is daarbij essentieel.’

*Wat zijn de speerpunten van de VOM in 2012?*

‘In totaal zijn het er zes. Naast de wet- en regelgeving zijn dat kennisoverdracht, netwerken, toekomstverkenning, de VOM-vraagbaak en de ondersteuning van de sectoren. Kennisoverdracht willen we verder professionaliseren. De VOM heeft al tientallen jaren een zeer goed opleidingsinstituut. Opleiden hoort bij onze taak, want goede medewerkers zijn goed opgeleide medewerkers, die snappen waar ze mee bezig zijn en hun plaats in het proces kennen. Geen enkele schoolverlater heeft leren anodiseren, verzinken en poedercoaten. In deze sector is het *training-on-the-job*. De VOM zorgt voor de theoretische onderbouwing, met cursusleiders uit de branche.

Onder kennisoverdracht valt overigens ook de jaarlijkse “Dag van de oppervlaktetechnologie” en de tweejaarlijkse beurs Surface. Daar willen we meer bezoekers en meer exposanten voor werven.’

*Welke activiteiten staan op het gebied van netwerken op stapel?*

‘Naast reguliere netwerkactiviteiten zoals bedrijfsbezoeken zijn natuurlijk ook de “Dag van de oppervlaktetechnologie” en Surface uitgelezen momenten om met collega's te praten en kennis uit te wisselen. Een belangrijk punt is het uitbreiden van het aantal leden van het VOM Netwerk, dat in de zomer van 2011 van start is gegaan en waarvoor we in 2012 minimaal 30 leden willen werven. Het VOM Netwerk wil alle bij conservering en decoratie betrokkenen van de ontwikkelingen op de hoogte houden, zoals architecten, waterschappen, ingenieursbureaus, de overheid en ontwerpers van kunstwerken. Zij kunnen ‒ net als gewone leden ‒ met hun vragen terecht bij de vraagbaak van de VOM. Ons uitgangspunt is: er bestaan geen slechte conserveringsystemen, alleen slecht gekozen systemen. Het is van groot belang dat alle betrokken partijen in de hele levenscyclus over de juiste kennis beschikken om die keuze weloverwogen te kunnen maken. Het gaat hier immers over waardebehoud.’

*Hoe werkt de vraagbaak?*

‘Je kunt het vergelijken met de schakelkast waarmee lang geleden een telefoniste handmatig een verbinding tot stand bracht. Bij de VOM gaat het net zo: daar zit iemand die weet waar hij moet zijn met vragen over oppervlaktebehandelingen in welke vorm dan ook. Daarnaast hebben we in LinkedIn verschillende discussiegroepen, om ook op deze manier mensen met elkaar in contact te brengen. Mensen in deze sector helpen elkaar graag, heb ik gemerkt.’

*U noemde het onderwerp toekomstverkenning. Wat houdt dat in?*

‘De meeste bedrijven, zeker de kleinere, zijn vooral bezig met de dagelijkse praktijk. De VOM wil hen helpen te weten te komen wat de toekomst brengt. Dat doen we met artikelen in ons vakblad Oppervlaktetechnieken en met lezingen van wetenschappers op de “Dag van de oppervlaktetechnologie”. Dan moet je denken aan onderwerpen als nanotechnologie en selfhealing coatings. Ook op de beurs Surface zijn de nieuwste snufjes te zien.’

*Naast de VOM zijn er allerlei andere organisaties die vergelijkbare belangen behartigen. Hoe ziet u de toekomst van de VOM?*

‘Er zijn inderdaad veel belangenverenigingen in ons vakgebied, die in meer of mindere mate een gelijklopende visie hebben en die voor hun werkgebied trachten in te vullen. Ik noem ze, op zijn Vlaams, de neven en nichten van de VOM. Het afgelopen jaar heb ik ze vrijwel allemaal gesproken. We hebben ons als bestuur afgevraagd of de huidige indeling van belangenbehartiging van industrieel oppervlaktebehandelend Nederland effectief is. Mijn antwoord daarop is nee. Ik geloof dat we, samen met alle bestaande belangenverenigingen, de komende maanden een levensvatbare structuur moeten bedenken waarin de VOM vérgaand met de neven en nichten samenwerkt. Ik ben dan ook zeer tevreden dat onze leden deze visie tijdens de laatste ledenvergadering unaniem goedkeurden. Maar er is nog heel veel werk aan de winkel.’

*Hoe ziet u die samenwerking voor u?*

‘Ik denk aan een opdeling van de VOM in sectoren, met gemeenschappelijke interesses en belangen en met vanuit iedere sector een vertegenwoordiger in het bestuur. Dat heeft ook consequenties voor ons bureau, wat overigens nu al voor een aantal neven en nichten administratieve ondersteuning verleent. Door te consolideren krijgen we een groter huishoudboekje. Daarmee kunnen we de dingen die ertoe doen, beter uitvoeren. Als we zo versnipperd blijven, kunnen we de onderwerpen die op ons afkomen niet adequaat aanpakken. Door samen te gaan, versterken we elkaar. Daarvoor zal ieder van ons ‒ net als in een huwelijk ‒ wat van zijn vrijheid moeten opgeven. De VOM is daar zeer zeker toe bereid. Eigenlijk is het net als in een wielerpeloton; samen ga je sneller. Dat geldt ook voor ons.’

<voorstel streamers> op volgorde belangrijkheid, belangrijkste staat bovenaan

‘Mensen in deze sector helpen elkaar graag’

‘Goede medewerkers zijn goed opgeleide medewerkers’

‘Er bestaan geen slechte conserveringsystemen, alleen slecht gekozen systemen’